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SUMMARY 
Men Dressed m Green 
The world of hunting in the Netherlands 
In contemporary Dutch society, hunting forms a world apart This 
world distinguishes itself from 'ordinary life' by a complex internal 
differentiation, its own organizations, different classificationschcmes 
and sensibilities towards nature, specific rituals and a particular jargon 
and code of honour This thesis tries to offer a better understanding of 
the changing world of hunting It examines the ways in which hunters 
constitute, structure and categorize their world, and how they dis-
tinguish themselves from non-hunting groups on the one hand, and 
from other categories of hunters on the other hand To throw light on 
the changing relationships between various groupings within this 
world, the author analyses divergent perceptions of hunting and differ-
ent ways of legitimizing their specific view 
The world of hunters, which to a large degree is unknown to the 
majority of Dutch people, has recently tome under considerable strain, 
as hunting is severely criticized in public opinion Since the seventies 
more and more voices are heard demanding the abolition of hunting 
by law One of the most prominent organizations fighting 'blood-
sports' is the Foundation for Critical Wildlife Management which 
started an anti-hunting campaign These voices contributed to a more 
restrictive legislation and a more reserved (state) policy as far as the 
lease of hunting grounds is concerned 
Notwithstanding the fact that Dutch hunters are facing increasing 
difficulties in securing hunting facilities, their number has grown sig-
nificantly After a modest increase in the first half of this century when 
it rose from about 7 000 in 1900 to 12 000 in 1940 there was a boom of 
hunting permits granted after World War 11, amounting to almost 
41 000 in 1977 and declining to 33 000 in 1988 This boom cannot 
sufficiently be explained by 'external' factors such as population 
growth, increasing welfare and more spare time That hunting, despite 
the opposing forces in Dutch society, attracts a growmg number of 
men (males significantly more than females) is also connected with 
changes within the world of hunters 
4 Hunting cannot bc understood in terms of instrumental behaviour 
When all the rational arguments in support of hunting have been 
adduced, its expressive functions remain the only convincing ones 
Hunting indicates social status and serves male identity functions In 
the first half of this century hunting displayed upper-class membership 
as it formed a privilege granted only to the aristocracy and landed 
gentry, the gentleman-hunters When in 1923 hunting privileges were 
abolished, hunters with an urban, middle-class background made their 
appearance These 'status-hunters', as the gentleman-hunters disparag-
ingly called them, fermented trouble among the 'old hunting elite', 
forcing her to establish new boundaries between herself and competing 
categories At the same time the 'old elite' experienced a growing 
dependence on the 'newcomers' She needed their support to secure 
hunting facilities in the long run 
The Royal Dutch Hunting Association, established by members of 
the aristocracy and landed gentry in 1904, put in a great effort to 
enlarge its membership This organization understood that she would 
be able to exert influence on state policy and legislation to the benefit 
of hunting only by developing into a pressure group supported by the 
majority of licensed hunters The changing character of the Royal 
Dutch Hunting Association points to increasing interdependences and 
at the same time to diminishing contrasts between different categories 
of hunters Although members of the aristocracy and landed gentry 
formed and still form the 'dominant culture' within the world of 
hunting, they had to conform to the pressure from below, which 
manifested itself in the rising number of licensed hunters of urban 
middle-class background In contrast to the first half of this century 
when the Hunting Association encouraged men to become a licenced 
hunter, the influx of 'newcomers ' forced this organization to take pro-
tective measures (such as the compulsive hunting examination) to put 
an end to the increasing demand for hunting permits This policy 
showed effect, as the number of licensed hunters dropped since 1977 In 
the late sixties 'democratizing' tendencies stimulated the establishment 
of rural.hunters' associations, consisting to a large extent of farmers and 
country-dwellers of non-farming origin These categories who possess 
only modest hunting facilities, show a high degree of self-motivation 
and restrict hunting rights to local men This process brings to our 
attention the ethos of Dutch hunters 
In contemporary hunting, wildlife management and game conser-
vation form the prevailing values, which appeal to the hunters' sense of 
duty, expertise and professional know-how. These values add up to an 
ethos which carries predominantly urban-bourgeois connotations. 
Nonetheless, this ethos emerges from the 'aristocratic' past of hunting. 
Traditionally, Dutch hunters arc tied closely to their hunting terrain, 
partly because hunting rights are connected to land-ownership since 
the beginning of this century, and partly because hunting permits are 
granted only to persons who have access to at least 99 acres of land (a 
legal regulation enacted in 1954). Hunters, whether they own their 
hunting ground or hold it on lease, display a ' land-owning ethos' 
which is characterized by the notion of 'good stewardship'. 'Good 
stewardship' demands a close tie with the land and the creatures which 
live on it It implies a patronizing attitude. However, the right to exert 
power is curtailed by the duty to use this power for the benefit of those 
which are subject to it As far as hunting is concerned, this ethos has 
lead to a stress on wildlife management and game conservation, aspects 
which arc central to the Dutch hunters' code of honour, weidehjkhetd. 
This code had developed into the dominant discourse of contemporary 
hunting. Its constituent rules of conduct, modelled by the 'old elite' 
and adjusted to the pressure from below, serve legitimizing functions. 
However, Dutch hunters do not agree on the rules of weideltjkheid. 
Rather, this code of conduct has become the arena of partly conflicting 
and partly converging views withm the world of hunting The more 
this world becomes differentiated, the more its members dispute each 
others interpretation of the rules, small differences of opinion becom-
ing the key to the self-perception of different categories of hunters. 
These different categories form closed social circles characterized by 
internal homogeneity and notions of exclusivcness. The stress laid on 
distinctiveness prevents solidarity to arise among hunters. 'Democra-
tizing' tendencies do not necessarily wipe out the differences between 
social categories. Rather more value is attached to subtle distinctions. 
In the world of hunting, differences are enacted in a subtle way. To 
emphasize social superiority would not be expedient among hunters 
nowadays. Feelings of distinctiveness and superiority are still articulat-
ed, though Distinctive functions are centered around the way in 
which hunters kill the game, selfcontrol being the key word. In hunt-
ing violent impulses and strong emotions (such as aggression, fear, 
6 envy and triumph) are evoked in a playful manner The more regu­
lated, stilizcd and ritualized the killing is performed, the more hunters 
seem to control their violent impulses and the more civilized they 
appear to be Hunters experience their activities as a competitive en­
counter with strong, defensive and most ideally rogue animals on 
which highly estimated human characteristics, such as courage, cun­
ning, physical strength, vigour and endurance, are projected These 
characteristics, which in the human realm serve male identity func­
tions, indicate a strong emphasize on physical, mental and moral per­
fection The preference for rogue animals, moreover, points to auton­
omy, freedom and individualism being highly valued The strive for 
personal perfection and autonomy is part of the 'land-owning ethos' of 
Dutch hunters Since access to land gains freedom, respect and power 
of life and death, hunting appeals especially to the rich and powerful 
and to social climbers 
The code of honour forces hunters to subject their power to strict 
regulations Hunters use to emphasize that they do not kill the game in 
a random', indiscriminate way, but obey rules of wetdehjkheid H o w 
much this code of honour serves the hunters' identity functions be­
comes clear when considering their contempt of poachers who pervert 
the rules of conduct, employing techniques to kill the game which 
hunters regard as repulsive Although weidelijkheid has spread among 
all categories of hunters in the course of this century, it is the hunting 
elite w h o can afford to live up to these rules more perfectly than other 
categories can N o t only were these rules modelled by this elite herself, 
giving her a great advantage on competing groups, but also does she 
own the facilities to organize a 'shooting party' conforming to the 
most refined hunting etiquette The 'great battue' forms an example of 
a complex ritual, requiring a large terrain, a well-tended and varied 
game-population and a crowd of trained (professional) helpers Such 
an organization allows hunters to shoot the game in a highly stihzed 
and controlled manner, taking a detached position towards the killing 
Moreover, bringing together men of different social backgrounds, the 
'great battue' evokes traditional values which are rooted in the ethos of 
'good stewardship', ι e social cohesion, harmony, consensus and loyal­
ty This specific hunting ritual forms a strategy to keep alive social 
arrangements which the landowning elite regards as 'ideal', as they 
conceal changing power relations The ntuahzation of hunting creates 
the illusion of the survival of a world already lost 
Although living in a world apart which is highly illusive, hunters 
cannot be accused of being unrealistic. On the contrary, being a mem-
ber of a rapidly changing society, which is ill-disposed to hunting, they 
have learned to organize and professionalize, to apply scientific know-
ledge, to mobilize an influential lobby and to manipulate the media 
following in the footsteps of and sometimes even overtaking their 
antagonists. 
CURHIC I J L U M v n AE 
Heidi Dahles werd op 29 oktober 19^6 geboren in Magdeburg (DDR) ZIJ 
bezocht het gymnasium in Duiken (BRD), waar zi] in 1977 het Abitur behaalde 
In hetzelfde jaar begon zij met de studie culturele en sociale antropologie aan 
de Katholieke Universiteit van Nijmegen Tijdens haar doctoraalopleiding 
verrichtte zij veldwerk onder jagers in Oostenrijk In 1984 studeerde zij cum 
laude af in de culturele antropologie. 
Tijdens haar studie was zij gedurende twee jaar als studcnt-assistente ver-
bonden aan het Max-Plauck-Itittitutfur PsycholmcHiitik te Nijmegen, en gedu-
rende anderhalfjaar aan de vakgroep culturele antropologie van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen In 1983 kreeg zij een tijdelijke aanstelling bij deze 
vakgroep om verkennend onderzoek te verrichten naar de beeldvorming om-
trent de jacht 111 Nederland Deze verkenning mondde uit 111 een promotie-
onderzoek dat zij gedurende twee jaar uit eigen middelen bekostigde Van 
1986 tot 1988 werd zij door een subsidie van het Ministerie van Landbouw en 
Visserij en de Koninklijke Nederlandse Jagersvcremging in staat gesteld dit 
onderzoek voort te zetten in het kader van een aanstelling als junior weten-
schappelijk onderzoekster aan het Instituut voor Culturele en Sociale An-
tropologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen 
Van 1981 tot 1983 maakte zij deel uit van de redactie van de publikatic-
recks van de vakgroep culturele antropologie Sinds 1986 is zij redactrice bij 
het antropologisch tijdschrift Focaal en bestuurslid bij de gelijknamige stich-
ting Sinds eind 1989 neemt zij het voorzitterschap van deze stichting voor 
haar rekening Zij is secretaris van de sectie antropologie van de Nederlandse 
Sociologische en Antropologische Vereniging, redactielid van Sociodrome, lid 
van de Werkgemeenschap Algemene en Theoretische Antropologie, van de 
werkgemeenschap biguraticsociologie, van de European Association of Social 
Anthropologists, van de American Anthropologual Association en de Association for 
the Anthropology of Europe Thans is zij verbonden aan het Instituut voor So-
ciaal-Wetenschappelijk Onderzoek (IVA) van de Katholieke Universiteit Bra-
bant en onbezoldigd aan de vakgroep EUROMI-D van de Universiteit van 
Amsterdam 
M A N N E N I N Н Е Т G R O E N 
De wereld van de jacht in Nederland 
Een wetenschappelijke proeve 
op het gebied van de sociale wetenschappen 
in het bijzonder de culturele antropologie 
PROEFSCHRIl I 
ter verkrijging van de graad van doctor 
aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, 
volgens het besluit van het college van decanen 
in het openbaar te verdedigen op 
woensdag 30 mei 1990 
des namiddags te 3.30 uur 
door 
I i r i D I DAHLES 
geboren 29 oktober 1956 
te Magdeburg 
S U N 
Nijmegen 
PROMOTOR: Prof. dr. Α. Blok 
Universiteit van Amsterdam 
co-PROMOTORCS. Dr. H. Dnesscn 
Dr. J. Vcrrips, Universiteit van Amsterdam 
Mannen in het groen 

Heidi Dahles 
Mannen in het groen 
De wereld van de jacht in Nederland 
SUN 
c l l > - c ; ^ c ; F V ^ N S K O N I N K L I J K F В І В І І О І Н Ь Н К , D E N H A A G 
Dables, I leidi 
Mannen m het groen : de wereld van de jacht in Nederland / Heidi Dahlei. -
Nijmegen : S U N . - 111. 
Ook proefschrift KUN, Nijmegen. - Met ht. opg., reg 
ISBN 90-fi 168-322-Х 
SISO 639.I LDC. 639.1(492) NUGI 661 
Trcfw.:jacht ; Nederland ; geschiedenis /jacht ; Nederland ; culturele 
antropologie. 
Omslagontwerp en bockverzorging: Leo de Brum [ s m i o u s MATTLHS] 
Op het omslag:,Rust tussen de driften (foto: O Kana) 
¡JJi SUN, Nijmegen 1990 
ISBN 90 6168 322 X 
Inhoud 
Woord van dank 9 
INLEIDING EN PRÜBLI LMSlhLLING I j 
Aandachtsvelden 16 
Jagersgroen: externe grenzen en interne differentiatie 21 
Theoretische perspectieven 24 
Strategieën en beperkingen van deze studie 25 
Opzet 29 
I . GANZENOORLOG 
i . i . Een ochtend op de ganzen 31 
1.2. Ganzen in Nederland 37 
1 3. De voorgeschiedenis van de ganzenoorlog: 1900-1950 40 
1.4. Verscherping van de tegenstellingen: 1950-1975 42 
De zaak Tcrhornc. Overheid en ganzen. Boeren en ganzen 
Biologen en ganzen. Natuurbeschermers en ganzen. 
De Stichting Kritisch Faunabeheer en de ganzejacht 
1.5. Spraakmakende incidenten 50 
De affaire Mastcnbrockpolder. Ganzenoorlog in de Ooypolder. 
De zaak Kampen. Lokganzen 
1 6 De jacht in het kruisvuur van maatschappelijke belangen 57 
2 JAGERS 
2.1. Inleiding 64 
2.2 Ilccrjagcrs 66 
2.3. Broodjagers 71 
2.4. Bocrjagers 74 
2.5. Nieuwe categorieën 80 
Kleine jagers. Statusjagers. Grote jagers. Combinanten. 
Gastjagcrs Jachttocristen. Jonge jagers 
2.6. Een 'rijke lui's genoegen' ' 90 
6 3 DL GbORGANISELHDE JAGERSWFRbLD 
3 ι Inleiding 95 
3 2 De jagcrswcrcld tot 1940 97 
Jagers orgamsercn zich De anti-jatht-nientahteit 
bij de overheid Het verdwijnen van oude privileges 
Hcerjagers en boeren Stadse en rurale jagers 
3 3 Intermezzo jachtorganisaties 1940-1945 104 
3 4 Een nieuw zelfbeeld 1945-1977 106 
Koninklijke Nederlandse Jagcrsvcremging (KNJV) 
Een nieuw jachthuurstelscl Jachthuurpnjzen Jachtplicht 
Jachtexamen 
3 5 Ruralisercndc tendensen de jagcrswcrcld smds 1977 116 
Lokale jagersvcrenigmgcn Wildbehcerccnhedcn 
Geprivatiseerd terreinbeheer 
3 б De binding met de grond 124 
4 JA( HTOPZICHTERS 
4 1 Inleiding 129 
4 2 De koddcbcier het jachttoezicht rond 1900 130 
4 3 De wildschut 111 de eerste helft van deze eeuw 132 
4 4 Nederlandse Vereniging van Jathtopzichters (NVJ) 136 
4 5 Nieuwe heren 140 
4 6 Milieu-ambtenaren en natuuropzichters 144 
4 7 Privatisering 150 
4 8 Het vrije ondernemerschap 152 
5 STROPERS 
5 1 Inleiding 156 
5 2 Jagers, boeren en lokale stropers 158 
5 3 Stropen een spel met dieren 161 
S 4 l iet sociale spel jager en gejaagde 166 
5 5 Beroepsstropers 167 
5 6 Commercie en stoer gedrag 171 
5 7 Strijd tegen de 'harde' stroperij 173 
5 8 Mensenjacht 178 
5 9 'Quest for excitement' 181 
6. WILD 
6.1. Inleiding 185 
6.2. Ontwikkeling van de categorie 'wild' in de jachtwetten 186 
Negentiende-eeuwse jachtwetten. Dejachtwct 1923. De 
Jachtwet 1954. De Jachtwet 1977. De Flora- en Faunawet 
6.3. Jacht en utiliteit 195 
Oogst. Jachtphcht 
6.4 Het 'rapport ' tussen jagers en hun prooi 201 
Weerbaar, met zwak. Wild, met tam. Het individu, met 
de soort 
6.5. Tussen mens en dier 213 
6.6. Wild: een ehteconcept 216 
7. JACHT 
7 1. Een drijfjacht 221 
7.2. Een geritualiseerde gebeurtenis 230 
Een 'wereld apart' Het jachtspcl. Het 'halah'. Leven en dood 
7.3 Drijven, peuteren en voor de voet jagen 242 
7.4 Dri]ijachtetiquette 246 
7 5. Ritualisering en machtsrelaties 250 
8. WEIDELIJKHIID 
8.1. Inleiding 254 
8.2 Geschreven en ongeschreven gedragscodes 256 
8 3 Aspecten van wcidelijkheid 257 
Weidelijkheid en jachtetiquettc. Wcidelijkheid en sportivitcit 
8.4. De ontwikkeling van het begrip wcidelijkheid 260 
'Wcidgerechtigkeit' en de Duitse jachttraditic. 'Sportsmanship' 
en de Engelse jachttraditic Sportivitcit en wildbehccr: de hoofse 
jacht in Nederland 
8.5. De gedragscode van een jagende elite 272 
Verspreiding van wcidelijkheid. Wcidelijkheid en 
diercategoncen. Weidelijkheid en sociale categorieën 
8.6 Weidelijkheid en democratiserende tendensen 278 




B R O N N E N 
Periodieken 319 
Dagbladen 319 
Rapporten, brochures 319 
Geraadpleegde literatuur 320 
Register 327 
Woord van dank 
Deze studie van de jacht in Nederland werd financieel mede mogelijk 
gemaakt door een subsidie van de Koninklijke Nederlandse Jagcrsvere-
mgmg (KNJV) en de Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer (NMF) 
van het Ministerie van Landbouw en Visserij Voor hun inspanningen 
bij de financiële realisatie gaat mijn dank uit naar Ρ Peeters, J Ooster-
baan en С van Hasselt ( K N J V ) , M Opennecr (NMI-) en H Boelaars 
(Katholieke Universiteit Nijmegen) 
Door de bereidwilligheid van jagers met mij te praten en mij toe te 
staan hen op jacht te vergezellen, ben ik in staat geweest het materiaal 
te verzamelen dat aan deze studie ten grondslag ligt Velen hebben mij 
informatie toevertrouwd onder voorwaarde dat hun identiteit niet 
openbaar zal worden gemaakt Ik wil hen hierbij danken voor het in 
mij gestelde vertrouwen Frans Jürgens en Léon Aal van de K N J V -
afdclmg Nijmegen hebben mij wegwijs gemaakt in de jagersverem-
ging en bij veel plaatselijke jagers geïntroduceerd Dankzij de weke-
lijkse bijlessen van Nol Hendriks heb ik het theoretische jachtexamen 
met goed gevolg afgelegd De onvermoeibare inzet en het met nala-
tend enthousiasme van Jaap Beekhuis hebben in belangrijke mate tot 
een succesvol verloop van het onderzoek bijgedragen Daarnaast heeft 
Jaap vanuit een jathttcchmsche invalshoek commentaar op eerste ver-
sies van mijn proefschrift geleverd 
Bij mijn speurtocht naar jachtlitcratuur hebben Ρ Tuyn van het 
Jachtmuseum te Doorwerth en M de Groot van de KNjv-bibhothcck 
te Amersfoort waardevolle assistentie verleend Voor hun medewer­
king bij de materiaalverzameling dank ik Henk van Everdink (t) en 
Reinier Akkermans van de Stichting Kritisch Faunabeheer, W Doude 
van Troostwijk van Staatsbosbeheer, J Nollen van de Nederlandse 
Boerenjagersverenigmg, A van Dijk van de Nederlandse Vereniging 
van Jathtopzichtcrs en de leden van het Detachement Veldpolitie te 
Boxtel 
In de beginfase van het onderzoek hebben collega's en vrienden 
io eerste contacten in de jagcrsvvereld voor mi] gelegd Hiervoor gaat 
mijn dank uit naar Uva Ariens, Jan Derkscn, Lisette van den Hoogen, 
René Jagers en Ene Vcnbrux Ik heb veel geleerd van de gesprekken 
met Wim Rasing en Gosewijn van Beek over subsistentiejagers J den 
Hollander en H. van der Pot van het Ministerie van Landbouw en 
Visserij, alsmede Lc'on Buskens, Raymond Corbey, René Grcmaux, 
Rieke Lcenders, Elio Pelzers en Toon Rottjers hebben waardevolle 
literatuur aangedragen Door de stimulerende kritiek van Kitty Ver-
nps en haar mederedacteuren van het Soaologtwli Tijdschrift (thans 
Amsterdams Sociologisch Tijdschrift) heb ik vertrouwen gekregen m de 
wetenschappelijke waarde van mijn werk Inspirerende commentaren 
op eerste versies van hoofdstukken hebben prof S Geerts, Adriana 
Kool, Liliannc Krosenbnnk en de leden van het promovendi-overleg 
van Albert Trouwborst geleverd De leden van de Stichting Focaal 
hebben mijn frequente afwezigheid en verzaking van mijn redactione-
le en bestuurlijke plichten met geduld gedragen 
R o b van Ginkcl, Don Kalb, Hans Marks en Ton Zwaan hebben 
zich de moeite getroost kritische kanttckingen te plaatsen bij een eerde-
re versie van deze studie Dankzij hun inspirerend commentaar was het 
onvermijdelijke herschrijven een taak waarvan ik me met plezier heb 
gekweten. Manon Kcircn heeft zich over stilistische aspecten gebogen 
en bij de samenstelling van het glossarium geassisteerd Voor technisch 
advies bij de automatische verwerking van de tekst en de grafieken 
gaat mijn dank uit naar Roland Bonsen De meeste in dit boek af-
gebeelde foto's werden door de heer O Kana zorgvuldig uitgekozen 
en gratis ter beschikking gesteld Ander illustratiemateriaal is afgedrukt 
met de vriendelijke toestemming van Piet van der Hoogen en René 
Jagers 
Mijn promotor, Anton Blok, en mijn co-promotoren, Henk Dnes-
sen enjojada Vernps, hebben het onderzoek en de schryffase steeds met 
een kritisch oog gevolgd en constructief begeleid Hun wetenschap-
pelijke begeleiding is bij de totstandkoming van dit proefschrift onmis-
baar geweest Als nog waardevoller heb ik echter de niet aflatende 
interesse in mijn werk en het vertrouwen m mijn capaciteiten ervaren, 
welke mij al velejaren lang van mijn begeleiders ten deel vallen 
Het is een goede gewoonte om de laatste regels van een dankwoord 
tot degenen te richten die gedurende het onderzoeks- en schrijfproces 
steeds klaar stonden met emotionele, morele en materiele steun Mijn 
dank gaat uit naar mijn moeder, Erna Schnetzingcr, voor haar finan- 11 
cicle bijdrage aan het garantiefonds voor dit bock. Mijn echtgenoot 
kon er met omheen om op velerlei wijzen bij mijn werk betrokken te 
raken: Rmus Dahles heeft gedurende ruim twee jaar het onderzoek 
gefinancierd, hij heeft contacten met informanten gelegd, literatuur 
aangedragen, typewerk verricht en commentaar op eerste versies gele-
verd Hij IS door zijn kritische houding ten aanzien van het onderwerp 
van deze studie een onmisbaar klankbord geweest. 
. J * 
* 
Rust tussen de driften (foto: О. Капа) 
Inleiding en probleemstelling 
Voor jagers in Nederland is de herfst de tijd van de wildoogst".1 Het is 
de tijd van de 'Grote Jacht', het seizoen waarin op de meeste soorten 
kleinwild" en waterwild" gejaagd wordt. Vooral hazen, konijnen, fa-
zanten, snippen, eenden en ganzen worden dan buit gemaakt De één 
beoefent de 'Grote Jacht' alleen; hij trekt er met zijn hond op uit om 
met een koppel" fazanten of met een haas huiswaarts te keren. Een 
ander nodigt zijn jagende vrienden uit om een middag gezamenlijk te 
jagen, hetgeen aan het einde van de dag een klein tableau" van enkele 
hazen en fazanten oplevert Weer anderen gaan met een groot jacht-
gczelschap op pad Jagers, drijvers, polsdragers~, honden, hoornblazcrs 
en jachtopziehters bevolken dan het veld Gczclschapsjachtcn gaan 
vaak met grote tableaus gepaard, zij vormen een wildoogst van allure. 
Kleine en grote jachtgezelschappen worden in het hele land aange-
troffen. O p enkele uitzonderingen na staan alle terreinen die niet door 
woningen, industrie of wegen in beslag worden genomen als jacht-
terrein ter beschikking Dit is naar schatting drie miljoen hectare aan 
bouwland, weiland, bossen, heidevelden, woeste gronden, rivieren en 
waterpartijen waar de jacht kan worden beoefend (Kruyt c a . 1987: 
74) Van de totale oppervlakte van Nederland, ruim vier miljoen hec-
tare, is dus 7 5 % bejaagbaar.2 Niet alleen wordt er op veel terreinen 
gejaagd, maar ook gebeurt dit bijna het heiejaar door. De 'Grote Jacht' 
in de herfst is voor veel jagers slechts het hoogtepunt van eenjaar vol 
jachtactivitciten.1 
Het aantal jagers is in de loop van deze eeuw aanzienlijk toegeno-
men. Rond de eeuwwisseling telde Nederland circa zevenduizend 
jachtaktehouders", omstreeks 1935 was dit aantal gestegen naar der-
tienduizend, in 1950 naar twintigduizend en in 1975 bereikte het een 
hoogtepunt met ruim veertigduizend. Daarna zette een daling in, die 
in 1983 tot een einde kwam. Sindsdien telt Nederland driccndertig-
duizcndjachtaktchoudcrs (zie figuur 2, ρ 96).4 Het zijn voor het over­
grote deel mannen, jagende vrouwen zijn er slechts enkele tientallen.5 
14 Het aantal bij de jacht betrokken personen ligt echter veel hoger Naar 
schatting heeft iedere jager nog drie of vier helpers in zijn kielzog, 
onder wie jachtopzichters, drijvers, polsdragers en hondenleidcrs" 
Ook de wereld der jachthclpers' is trouwens een mannendomcin 
Daarnaast wordt er in ons land op allerlei manieren illegaal gejaagd 
Van het aantal 'stropers' zijn er niet eens schattingen De toename van 
het aantal jagers kan slechts voor een deel uit de bevolkingsgroei wor-
den verklaard Immers, het aantal jagers is niet alleen m absolute cijfers 
gestegen, maar ook in relatieve Het percentage jachtaktehouders is ten 
opzichte van de totale bevolking in de loop van deze eeuw eveneens 
toegenomen Met de toename van de bevolking zijn de voorwaarden 
voor de uitoefening van de jacht verslechterd Jagers hebben terrein 
verloren Sinds het begin van dejaren zestig is het gebruik van cultuur-
grond ten behoeve van woningbouw, industrie en verkeer gestegen 
Van de drie miljoen hectare bejaagbare grond gaan er jaarlijks bijna 
dertienduizend hectare voor de jacht verloren 
In de loop van deze eeuw is er een anti-jacht-mentahtcit ontstaan In 
dejaren zeventig hebben tegenstanders van dejacht zich georganiseerd 
en sindsdien hun invloedssfeer aanzienlijk uitgebreid De Stichting 
Kritisch Faunabeheer, opgericht in 1975, is onlosmakelijk met de anti-
jacht-bcwcging verbonden Uit een onderzoek dat in opdracht van de 
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) in 1987 werd ver-
richt, is gebleken dat de beeldvorming omtrent jagers gedurende de 
laatste vijfjaar negatiever is geworden 7 Jagers worden in de media 
afgeschilderd als een elitaire groep die dieren doodt enkel voor haar 
plezier De gevolgen van de negatieve publiciteit manifesteren zich 
niet alleen in acties om de jachtuitocfcning te belemmeren, maar ook 
m een afnemende bereidheid onder grondeigenaren en -beheerders om 
hun terreinen voor dejacht ter beschikking te stellen en in toenemende 
wettelijke beperkingen voor jagers Ook treft men thans 111 verschil-
lende sectoren van de samenleving, bijvoorbeeld in de natuur-, dicren-
en vogelbescherming, in landbouworganisaties en bij de overheid een 
kritische houding aan ten aanzien van de jacht De toename van het 
aantal jagers m deze eeuw vormt een contrast met het terremverhes dat 
ze tegelijkertijd geleden hebben Hieruit valt op te maken dat dejacht 
meer is dan een anachronisme dat gedoemd is te verdwijnen 
De georganiseerde tegenstanders van de jacht dringen aan op een 
wettelijk jachtverbod, 'dood geen dier voor plezier' luidt het tot de 
verbeelding sprekende motto van Kritisch Faunabeheer De eis dat de 15 
jacht verdwijnen moet, dwingt tot nadenken en richt de aandacht op 
de wijze waarop jagers reageren Een aspect waaraan door de anti-
jacht-beweging geen aandacht wordt besteed, is dat de jagers zelf een 
voortdurende strijd omtrent de regels van de jachtbeocfcning voeren 
Deze regels zijn vooral gericht op de wijze waarop wild gedood dient 
te worden Voor jagers staat niet ter discussie dat er gedood wordt, het 
gaat vooral om de manier waarop dit gebeurt Dit vormt een aanwij-
zing dat jagen niet zozeer utilitair, maar vooral expressief gedrag is 
Verschillende groeperingen jagers hebben een eigen visie ontwikkeld 
op de 'juiste' manier van doden en de regels waaraan deze onder-
worpen dient te zijn Steeds gebruikt een groepering jagers de door 
haar ontwikkelde visie ter legitimering van de wijze waarop zij de 
jacht beoefent Tevens ontlenen ciezejagers hieraan hun identiteit Om 
inzicht te verschaffen in de soms conflicterende, soms convergerende, 
maar steeds veranderende visies en identiteiten binnen dejagerswcrcld, 
zullen in deze studie de volgende vragen centraal staan 
1 Welke groeperingen vallen binnen de 
jagerswcreld te onderscheiden'1 
2 Welke relaties onderhouden zij met 
elkaar' 
j Welke visies op het jagen hebben zij 
ontwikkeld' 
4 Hoc legitimeren zij hun visies' 
5 In hoeverre zijn deze groeperingen en 
hun onderlinge relaties, alsmede hun 
visies op en legitimering van het jagen 111 
de loop van deze eeuw veranderd' 
Het is een onderzoek naar de wijze waarop in de jacht verschillende 
sociale identiteiten tot uitdrukking komen Het is een verkenning van 
de jacht als een sociaal en historisch produkt van complexe en steeds 
verschuivende machtsbalansen m de Nederlandse samenleving De 
analytische begrippen en theoretische perspectieven die bij deze ver-
kenning als hulpmiddel kunnen dienen, wil ik 111 de volgende para-
grafen behandelen 
A A N D A C H T S V E L D b N 
Terwijl er in de antropologie een traditie bestaat van onderzoek naar 
jagers en verzamelaars in tribale samenlevingen, hebben antropologen 
tot nog toe weinig aandacht besteed aan de jacht in Europa Pas sinds 
kort vormen studies van de jacht een geïntegreerd studieterrein in de 
Franse etnologie (Segalcn 1986 13-15) Jacht in Europese samenlevin-
gen vertoont andere kenmerken dan die bij jagers en verzamelaars, 
zodat ze met met de geijkte concepten en perspectieven kan worden 
onderzocht Tot op heden zijn studies van jagers en verzamelaars voor-
al gericht op de jacht als een economische strategie In de eerste plaats 
worden in deze studies de tactieken en technologieën van de jacht 
belicht, en in de tweede plaats de distributie en consumptie van het 
wild (Service 1979, Woodburn 1982) Subsistentiejacht, aldus de gang-
bare aanduiding voor deze jachtvorm, zou enkel uit economische 
noodzaak geschieden en een onmisbare bijdrage tot het overleven van 
een groep leveren In Europa troffen antropologen slechts in margina-
le gebieden samenlevingen aan die voor de vlcesvoorziening jaagden 9 
In het algemeen had de jacht haar economische betekenis verloren en 
werd zij als een 'sport' of 'vrijetijdsbesteding' beoefend Jacht heeft 
vooral een expressieve betekenis gekregen Het verschil tussen over-
wegend utilitaire en expressieve jachtvormen komt tot uitdrukking in 
het onderscheid tussen subsistentiejacht en de zogenaamde 'plezier-
jacht ' Met deze dichotomie wordt gesuggereerd dat subsistentiejacht 
enkel de bevrediging van een economische behoefte dient, terwijl de 
'plezierjacht' nog slechts een 'amusementswaarde' heeft In Nederland 
treft men jachtvormen aan die zich door economische facetten ken-
merken Zo zijn er nog resten van een 'beroepsjacht' die hier in vorige 
ecuwen een bloeiend bestaan heeft geleid, namelijk de 'broodjacht'" 
'Broodjagers' bemachtigden wild om in hun levensonderhoud te 
voorzien Stropers vormen een andere groepering waarover wordt 
beweerd dat ze zich om economische overwegingen van het wild 
meester maakt Tenslotte voorzien ook jachtopzichters^ door middel 
van de jacht m hun levensonderhoud, zij het indirect door het loon dat 
zij van hun werkgever ontvangen 
In vergelijking met de zogenaamde 'plczicrjagers' nemen 'bcroeps-
jagers' een marginale positie in De meerderheid van de hedendaagse 
jagers jaagt niet om utilitaire overwegingen De relatie tussen middel 
en doel is verbroken, jacht is een vorm van expressief gedrag gewor- 17 
den I 0 Hierdoor wordt jacht in moderne samenlevingen een interessant 
studieterrein voor antropologen In dejaren zeventig kregen antropo-
logen hernieuwde belangstelling voor expressieve aspecten van sociaal 
gedrag zoals spel, ritueel en drama (Ortner 1984 128-129) E e n nieuwe 
oriëntatie binnen de symbolische antropologie die gericht is op 'ethos' 
en 'cultuur' in de geertziaanse betekenis (Geertz 1973 89) vindt aan-
sluiting bij de groten op het terrein van theorievorming over expressief 
gedrag, zoals Huizinga (1938) en Simmcl (Wolff 1964) Beiden hebben 
spel m termen van sociaal gedrag gezien dat omwille van zichzelf 
ontplooid wordt, een intrinsieke waarde heeft en met gericht is op een 
'extern' doel Met name Huizmga's werk heeft sinds de jaren zestig 
veel resonantie in sociaal-wetenschappelijke kring gevonden en nuan-
cering ondergaan, zoals door de Franse socioloog Caillois Terwijl 
Huizinga de mening was toegedaan dat spel in zijn zuivere vorm zou 
verdwijnen om plaats te maken voor meer serieuze culturele vormen -
'cultuur wordt niet meer gespeeld' (Huizinga 1938 298), constateert 
Caillois (1961) het ontstaan van allerlei nieuwe spelvormen in onze 
tijd Hij ziet daarin een compensatie voor het serieuze karakter van de 
moderne maatschappij 
Deze zienswijze treffen we ook aan bij sociologen die zich door het 
werk van deze schrijvers hebben laten inspireren om licht te werpen op 
de verschillende vormen waarin sport zich voordoet De door Elias' 
civilisatietheorie (1969) beïnvloede 'sociologie van de sport' heeft zich 
met de vraag beziggehouden welke plaats sport als cen vorm van 
vrijetijdsbesteding in hedendaagse samenlevingen inneemt Door aan-
hangers van deze stroming in de sociologie werd sport vooral als cen 
aan strikte regels gebonden uitlaatklep voor civilisaticdwangcn gezien 
(Elias & Dunning 1969, Dunning 1971, Luschen & Weis 1976, Dun-
ning & Shcard 1979) Zoals door deze sociologen is opgemerkt, zijn de 
activiteiten die mensen in hun vrije tijd ontplooien met ontbloot van 
reglementering In dit licht bezien zal het onderzoek naar de jacht in 
Nederland tevens bijdragen tot een beter inzicht in de rol die vrijetijds-
gedrag juist door het gereglementeerde karakter in de vorming van 
culturele identiteiten speelt 
Beoefenaren van de sociale wetenschappen zijn het met eens over de 
analytische begrippen die het meest geschikt zijn voor de bestudering 
van gereglementeerde vormen van vrijctijdsgedrag Sommigen zijn de 
18 mening toegedaan dat 'ritueel' het aangewezen begrip is, anderen ach-
ten 'drama', 'symbolische dialoog' ot 'spektakel' beter geschikt Vanuit 
een vergelijkbare optiek hebben I ranse sociologen onderzoek gedaan 
naar dcjacht in hun samenleving Kenmerkend voor hun benaderings-
wijze is dat de één jacht in termen van een ritueel bestudeert (Bûcher 
1982, babre-Vassas 1982), de ander in termen van sport (Fabiani 1982), 
ccn derde in termen van spel (Bromberger &. Dufour 1982) en weer 
een ander als een dramatiscnng van sociale solidariteit (folas 1982) In 
de Franse sociologie wordt de indruk gewekt dat deze concepten als 
analytische begrippen voor dcjacht door elkaar gebruikt kunnen wor-
den In hun inleiding tot de bundel La chasv et la cueillette aujourd'hui 
(1982), waaraan deze voorbeelden ontleend zijn, verzuimen de samen-
stellers deze begrippen te problematiseren Zoals zal blijken, is het niet 
zinvol jacht in termen van of ritueel óf spel óf drama te interpreteren 
Jacht kenmerkt zich zowel door momenten van ritualisering en dra-
matiscnng als door een spclkarakter 
Het is niet voldoende aandacht aan de vraag te besteden in hoeverre 
dcjacht in onze samenleving in termen van sport, spel, ritueel of drama 
bestudeerd kan worden Interessanter lijkt het me na te gaan m hoever-
re deze begrippen licht werpen op de relatie tussen mensen en dieren en 
mensen onderling Geertz heeft de vraag naar de betekenis van dieren 
in de conceptvorming van mensen opnieuw onder de aandacht van 
antropologen gebracht In zijn analyse van het Balinese hanengevecht 
(1973 412-453) laat hij zien dat dieren een schakel vormen m de wijze 
waarop mensen hun ervaringen ordenen en zin geven en dat de om-
gang met en de houding ten aanzien van dieren iets zegt over de 
relaties tussen mensen 
In een aantal recente studies worden symbolische en metaforische 
aspecten van mens/dier-rclatics geanalyseerd vanuit een sociaal-histo-
nsch perspectief (Howe 1981, Thomas 1983, Lofgrcn 1985) Daarin 
wordt duidelijk dat de relatie tussen mensen en dieren verschilt naar 
sociale klasse en verandert met ontwikkelingen in de samenleving als 
geheel Thomas en Lofgrcn constateren ccn paradox m de ontwikke-
ling van moderne westerse samenlevingen Naarmate de affectie voor 
dieren toeneemt en mensen 'antropomorfe dialogen' (Lofgrcn 1985) 
met hen ontwikkelen, groeit de fysieke afstand tussen mensen en die-
ren Of, zoals Thomas treffend opmerkt 'Mensen koesteren en bewe-
nen de mcdcschcpsclcn die zij exploiteren en verorberen' (1983 301) 
De houding ten aanzien van de jacht in onze samenleving, die varieert 19 
van afwijzing en onverschilligheid tot acceptatie, vormt een symp-
toom van de gesignaleerde ambivalenties 
De ambivalenties in de houding ten aanzien van dieren doen de 
vraag rijzen waarom specifieke diersoorten zich wel en andere zich niet 
tot gesprekspartner 111 'antropomorfe dialogen' lenen Zoals ik m deze 
studie wil laten zien is zowel de afwijzing als de acceptatie van de jacht 
selectief Jagers 111 Nederland jagen niet op alle dieren die 'in het wild' 
leven Ze jagen met eens op alle dieren waarop volgens de Jachtwet de 
jacht is toegestaan Aan de andere kant lokt de jacht op bijvoorbeeld 
kraaien bij met-jagers minder kritiek uit dan op ganzen Deze selectie-
ve houding brengt een door het (neo-)structiirahsmc geïnspireerd per-
spectief onder de aandacht De antropoloog Leach heeft onder meer 
laten zien dat in verschillende samenlevingen een taboe rust op bepaal-
de diersoorten, omdat deze in het cognitieve schema van mensen tus-
sen eenduidige categorieën in vallen (1964) Het 'wild' waarop mensen 
jagen, vormt een dergelijke ambivalente categorie Als 'wild' geclassi-
ficeerde dieren maken noch deel uit van de categorie 'wilde' dieren 
noch van ' tamme' dieren Juist daarom is 'wild' jaagbaar", aldus Leach 
(ibid 41) 
Jagers koesteren ambivalente gevoelens ten aanzien van het doden 
van de dieren die zij als 'wild' classificeren Ze doden niet gedachteloos 
en onbewogen, maar maken dit ondergeschikt aan strenge regels Z o -
als andere groeperingen m andere samenlevingen, trachten zij het do-
den te verhullen door allerlei symbolen en rituelen Daarmee proberen 
ze tevens hun handeling te legitimeren (Girard 1977, Burkert 1983, 
Blok 1984) Welke opvattingen over het doden van wild jagers erop 
nahouden en hoc zij met het doden 111 het reine trachten te komen, zal 
een centraal aandachtsveld m deze studie zijn In het verlengde hiervan 
wil ik aandacht besteden aan de vraag m hoeverre zij legitimatie voor 
hun handelen aan de Jachtwet ontlenen Jagers zijn vanouds onder-
geschikt aan een overkoepelend staatsgezag en de jachtbeoefcning is 
onderworpen aan wettelijke regulering In Nederland zijn de eerste op 
schrift gestelde regels ten aanzien van de jacht te vinden in een werk uit 
1605, namelijk Paullus Mcrula's Placateti ende ordonnancien op 't stuk van 
de Wtldermssen (Swaen 1948 xiv) In deze voorloper van een jacht-
wetgcving werd met alleen vastgelegd hoe de adel in de zestiende eeuw 
de jacht beoefende Het plakkaat had tevens tot doel de adellijke privi-
20 leges tegen allerlei andere jagende groeperingen te beschermen In Me-
ruia's werk komt naar voren dat Nederland verschillcndcjachttradities 
kende één die deel uitmaakte van een 'chtecultuur' en zich op ge-
schreven reglementen beriep, en lokale vormen die zich in vele varia-
ties manifesteerden, mondeling werden overgeleverd en in de marge 
van de geschreven reglementen existeerden De relatie tussen deze ver-
schillcndcjachttradities verdient in een studie van de jacht m complexe 
samenlevingen bijzondere aandacht 
Jagen wordt kenmerkend voor 'de elite' geacht de adel, groot-
grondbezitters, en 'de rijken' In bepaalde gebieden van Europa was de 
jacht zoals omschreven in de Jachtwet in vroeger eeuwen inderdaad 
voorbehouden aan de machtigen in de samenleving In Frankrijk en 
Duitsland vormde de jacht in de zeventiende en achttiende eeuw zelfs 
een vorstelijk privilege, m Engeland en Nederland jaagde, behalve de 
adel, ook de welgestelde burgerij Jachtliteratuur en iconografie lijken 
echter het beeld te bevestigen dat de jacht in heel Europa vanouds een 
'adellijk genoegen' was (Hobusch 1978) Deze beeldvorming komt 
ook naar voren in Vcblens invloedrijk werk The Theory of the Leisure 
Class De jacht als een vorm van conspicuous consumption past volgens 
Veblen bij uitstek in het leefpatroon van 'de rijken' (1953 170 e ν ) Pas 
recent heeft de jacht als een ruraal verschijnsel dat op lokaal niveau 
bestudeerd kan worden aandacht gekregen in antropologische en so­
ciaal-historische studies (zie Malcolmson 1973, Itzkowitz 1977, Min-
gay 1979, Howe 1981, Elias 1986, Scgalcn 1986 14, Bromberger & 
Lenclud 1982 19-26) 
Jagers in Europese samenlevingen zijn zelden communaal georga­
niseerd Zij vormen geen aan lokaliteit gebonden gemeenschap, geen 
beroepscategorie, en passen met m een bepaalde sociale klasse Dit 
maakt onderzoek naar jagers problematisch Eén aspect lijken de leden 
van dcjagcrswereld evenwel met elkaar gemeen te hebben, en wel dat 
zij overwegend tot de mannelijke sekse behoren De associatie van 
jacht met mannelijkheid gaat terug naar de klassieke oudheid Toen al 
werd de jacht met agressie, fysiek geweld en oorlog geassocieerd no -
ties afkomstig uit militaristische en aristocratische tradities (Bromber-
ger & Lenclud 1982 21-22) Jacht wordt gezien als 'the image of war 
without its guilt' (Howe 1981. 290) Net als oorlog vormt jacht een 
exclusief mannelijk terrein en wekt zij noties op van kameraadschap en 
esprit de corps (Bromberger & Lenclud 1982 22) Deze ideeën treffen 
we ook aan in de wetenschappelijke discussie omtrent de menselijke 21 
evolutie De 'homo venator '-theonc (Lindner 1978) of de hunting hy-
pothesis (Ardrey 1976) gaat er van uit dat de 'menswording' hand in 
hand ging met het jagen Deze visie heeft lange tijd het idee van na-
tuurlijke mannelijke dominantie in stand gehouden " Nu het zoek-
licht m de antropologie op vrouwen is gericht, is man the hunter uit het 
middelpunt van de belangstelling verdwenen Jammer is dat met het 
verschuiven van de aandachtsvelden de vraag naar het seksegebonden 
karakter van de jacht eveneens 111 de verdrukking is geraakt Dat met 
name mannen jagen lijkt een universeel gegeven te zijn Ofschoon er in 
sommige samenlevingen ook vrouwelijke jagers zijn aangetroffen (Es-
tioko-Griflin & Griffin 1981 121-152) en ook in onze samenleving een 
klein aantal vrouwen jaagt, bepalen mannen het gezicht van de jacht 
Jagende vrouwen vormen een uitzondering die de regel bevestigt In 
een recente studie onder jagers en verzamelaars in Nicuw-Giunca (Van 
Beek 19H7) wordt aangetoond dat de mannelijke jachtbeoefening ge-
dramatiseerd wordt en deel uitmaakt van een mannencultiiur Daarte-
genover staat géén gelijkwaardige symbolische of rituele expressie van 
dezelfde activiteiten uitgevoerd door vrouwen Het lijkt mij de moeite 
waard om voor jagers in onze samenleving na te gaan m hoeverre in 
hun symbolen en gedragsregels noties van mannelijkheid naar voren 
komen en met welke centrale begrippen deze verband houden 
JAGbRSGROEN CX Π RNb GREN¿I N EN INTERNE D i l EEREN 1 IA ΓΙΕ 
Jagers vormen een sociale categorie waarvan de verschillende leden een 
aantal overeenkomstige kenmerken bezitten Het zijn overwegend 
mannen, die jacht maken op dieren die zij als 'wild' classificeren, en 
voor wie de jacht een zeer hartstochtelijke liefhebben] is Jager zijn is 
één aspect van de identiteit van deze mannen Hoe constituerend dit 
aspect voor deze mannen zelf is, heb ik met systematisch kunnen on-
derzoeken Dit hangt samen met de aard van mijn onderzoek en de 
beschikbaarheid van gegevens, waarop ik later nog terug zal komen 
Het gaat hier om de wereld van de mannen in het groen, hun identiteit 
als jager Deze identiteit wordt gesymboliseerd door de kleur groen, 
die dominant aanwezig is zowel in de kleding als in de jachtuitrustmg 
Het gaat hierbij om een olijfgroene tint die soms naar het brum en 
22 soms naar het grijs vervaagt De keuze voor deze kleur is zeker met 
toevallig Daar jagers zich meestal in een groen polder- of bosland-
schap bewegen, ligt het voor de hand dat zij zich zodanig kleden dat 
hun contouren vervagen en zij voor het wild minder snel zichtbaar 
zijn Groen is een schutkleur en verhoogt de kans vanjagers om wild te 
verschalken aanzienlijk Dit neemt niet weg dat het jagersgroen in-
middels een expressieve waarde heeft gekregen Hiervan getuigen de 
talrijke aanduidingen voor jagers, die aan het groen refereren, zoals het 
'Groene Gilde', 'Groenrokken', het 'Groene Laken' en 'Groen Gezel-
schap' (Hermans 1947 128) 
Het groen signaleert met alleen het lidmaatschap van de jagerswe-
reld, maar symboliseert tevens de grenzen naar buiten Het jagersgroen 
onderscheidt jagers van met-jagers De kleur symboliseert scheidslijnen 
die op allerlei verschillende mameren vastgelegd en bevestigd worden 
De grenzen tussen jagers en met-jagers zijn gecodificeerd in dejacht-
wet Daarin wordt eenduidig omschreven wie zich 'met recht' jager 
mag noemen, namelijk degene die in het bezit is van een jachtakte 
(Kramer 1983 art 7) Daarnaast zijn de grenzen geïnstitutionaliseerd 
door kadastrale indelingen van jachtvclden^ Volgens de wettelijke 
definitie is het jagerschap immers gebonden aan cen bepaald jacht-
terrein (ibid art 4) Naast juridische geven ook sociale scheidslijnen 
het verschil tussen jagers en andere groeperingen aan 1 )e associatie met 
elite wijst in die richting Voorts onderscheiden jagers zich door cen 
eigen terminologie (linguïstische grenzen), cen eigen classificatiesche-
ma (cognitieve grenzen) en normenstelsel (morele grenzen) Jachtwet, 
territorium, klasse, taal, conceptvorming en gcdragsvoorschriftcn vor-
men onderscheidende kenmerken, waardoor de identiteit van jagers 
tot uitdrukking komt Alhoewel sommige van deze kenmerken een 
tastbare vorm kunnen aannemen (zoals de fysieke grenzen van een 
jachtveld), gaat het hierbij vooral om cognitieve constructies De 
scheidslijnen tussen jagers en met-jagers zijn met voor eens en altijd 
vastgelegd De kritiek op de jacht maakt ons erop attent dat deze 
scheidslijnen met name in onze tijd worden aangevallen De legale 
grenzen zijn steeds m het gcdmg als de Jachtwet gewijzigd wordt Dit 
is in de loop van deze eeuw al drie keer gebeurd, en cen vierde wets-
wijziging is op komst Ook fvsicke grenzen zijn aan verandering on-
derhevig Zo worden kadastrale indelingen door ruimtelijke bestem-
mingsplannen en ruilverkaveling soms ingrijpend herzien, hetgeen met 
zonder gevolgen voor jachtterreinen en jagers blijft Ook taal, con- 23 
ceptvormmg en gedragsregels zijn voortdurend in ontwikkeling Geen 
van deze onderscheidende kenmerken vormt een onveranderlijk gege-
ven waarop jagers terug kunnen vallen 
Wat symboliseert het jagersgroen dan eigenlijk precies' ü c discussie 
daarover wordt niet alleen door verschillende maatschappelijke groe-
peringen gevoerd, maar ook door jagers zelf Zo blijkt het jagersgroen 
veel verschillende schakeringen te kennen De vraag wie van degenen 
die m het jagersgroen gekleed gaan zich ook jager mogen noemen, 
geeft aanleiding tot tegengestelde opinies binnen het 'Groene Gilde' 
De symbolen die jagers met elkaar gemeen hebben, hoeven nog niet 
op uniformiteit te duiden Veeleer gaat het hierbij om een overeen-
komst in vorm, de inhoud die de leden van het 'Groene Gilde' daaraan 
toekennen, kan evenwel aanzienlijk variëren '2 Verschillende groepe-
ringen jagers kennen uiteenlopende betekenissen toe aan de gehanteer-
de symbolen Daarmee ontstaan er interne scheidslijnen tussen ver-
schillende categorieën jagers Deze interne differentiatie gaat naar 
buiten toe vaak schuil achter een schijnbare eensgezindheid Het pu-
blieke gezicht van de jagerswereld brengt consensus tot uitdrukking 
De gewoonte om van 'de jager' te spreken, is daarvan een symptoom 
Naar binnen toe is de jagerswercld echter complex, zowel voor wat 
betreft de gehanteerde symbolen als de daaraan verleende betekenissen 
De symbolen, concepten, betekenissen en categorieën die jagers 
hanteren, duiden op interne verschillen m de jagerswereld Jagers die 
over een groot en gevarieerd jachtterrein beschikken, organiseren hun 
jacht doorgaans anders dan jagers die slechts een klein veld bejagen 
Jagers die op enige afstand van hun jachtveld woonachtig zijn, jagen 
vaak anders dan hun collega's die er middenin wonen Bovendien kent 
iedere regio haar eigen karakteristieke landschappelijke kenmerken en 
een daaraan aangepaste wildstand Zo treft men m de waterrijke gebie-
den in het noorden en westen des lands vooral waterwild (zoals eenden 
en ganzen) aan, in de duinen en op de zandgronden 111 het oosten en 
zuiden vooral konijnen, m de polders hazen, en 111 beboste gebieden 
fazanten, wilde zwijnen en ander grofwilcf Afhankelijk van de wild-
populatic 111 hun veld ontwikkelen jagers specialismen die zij gemeen 
hebben met andere jagers uit de regio Zo zijn er streekgebonden typen 
ontstaan, zoals bijvoorbeeld de 'Friese jager' , een aanduiding waar-
achter vaak een waterwildspeciahst schuilgaat, of de 'Veluwsc jager', 
die doorgaans tot de grofwildkenncrs behoort 
24 De complexiteit en symbolische veelvormigheid van de jagerswe-
rcld maakt het onmogelijk deze als een gegeven structuur te benade-
ren. De vragen: wat is jagen? wat is een jager? kunnen het beste wor-
den beantwoord door te laten zien welke verschillende betekenissen 
jagers zelf aan deze begrippen toekennen. Dit wil echter met zeggen 
dat ik zal volstaan met een reconstructie van begrippen die onder jagers 
leven. Veeleer zal ik deze vanuit bepaalde theoretische invalshoeken 
selecteren en analyseren. 
THEORETISCHE PFRSPLCTIEVrN 
Jagers maken deel uit van meer omvattende sociale figuraties, die van 
elkaar afhankelijk zijn en steeds veranderende patronen vormen. De 
begrippen en symbolen die jagers hanteren en de verschillende catego-
rieën waarin zij zich van elkaar onderscheiden vormen een jachtcul-
tuur' die verstrengeld is met een sociaal stratificatiesysteem, met poli-
tieke en sociaal-economische machtsverhoudingen, en met mentah-
teitsfacettcn die ook voor met-jagers gelden. De 'jachtcultuur' veran-
dert met de ontwikkelingen die zich voordoen m de samenleving 
waarvan ze deel uitmaakt. In de door Norbert Elias geïnspireerde figu-
ratiesociologie worden deze processen in hun onderling verband be-
studeerd, een werkwijze die met de term 'sociogenetisch perspectief 
wordt aangeduid. 
Voor een studie van de jacht in Nederland is het noodzakelijk een 
dergelijk perspectief te hanteren. Het is evident dat de jacht en haar 
beoefenaren steeds aan verandering onderhevig zijn. Een sociogeneti-
sche benaderingswijze wordt echter niet te combineren geacht met een 
doorgaans a-histonsch symbohsch-antropologisch perspectief. In deze 
studie zal ik trachten duidelijk te maken dat beide perspectieven op 
elkaar aansluiten en elkaar verrijken. Zoals uit mijn empirisch mate-
riaal zal blijken, zijn de begrippen en symbolen die mensen hanteren 
niet statisch. Het expressieve gedrag van jagers verandert voortdurend. 
Hun symboolsystccm is gecentreerd rond de wijze waarop ze dieren 
doden. Daaromheen ontwikkelen ze begrippen, symbolen, rituelen en 
gedragsregels die binnen dejagerswercld naar vorm en inhoud kunnen 
verschillen. Jagers brengen rond het doden van dieren onderscheidin-
gen aan die onder meer tot uitdrukking komen m de verschillende 
sociale categorieën die zij hanteren De voortdurende interne differen- 25 
tiering van groeperingen en van de symbolen, regels en gedragsvor-
men die deze kenmerken, vormt een proces waarin beschavende ten-
densen schuilen Niet alleen is dcjagcrswereld en haar symboolsysteem 
gedifferentieerder geworden, maar ook kenmerken de gedragsvormen 
zich door toenemende verfijning Een symbohsch-antropologische be-
naderingswijze vanuit een sociogcnetisch perspectief kan licht werpen 
op het opmerkelijke verschijnsel, dat ondanks afnemende contrasten en 
kleiner wordende machtsverschillen in de Nederlandse samenleving als 
geheel, de jacht als een uitdrukkingsmiddel van status en distinctie met 
alleen blijft voortbestaan, maar ook bij iedere gcneratiejagers een nieu-
we betekenis krijgt 
STRATEGIEËN EN BEPERKING1N VAN DEZE STUDIE 
Aandacht voor veranderingsprocessen op het terrein van de jacht 
maakt een afbakening in de tijd noodzakelijk. De historische benade-
ringswijze zal licht werpen op de wijze waarop en de richting waarin 
het symboolsysteem van jagers is veranderd Het is daarom zmvol om 
het zoeklicht te richten op de periode waarin processen die voor de 
hedendaagse situatie van dejacht van betekenis zijn, zich hebben voor-
gedaan Rond de eeuwwisseling vormde in Nederland de jacht een 
terrein waarop de adel en het patriciaat zich grote inspanningen ge-
troostten om hun privileges te handhaven De strategieën die deze 
groepering ontplooide om haar positie 111 de jacht te verdedigen, zijn 
van diepgaande invloed gebleken op de hedendaagse jagers wereld. De 
centrale begrippen, symbolen en gedragsregels van de jacht werden 
door deze jagcrselitc ontwikkeld Daaraan deden ook de veranderin-
gen geen afbreuk die optraden door het in werking treden van de 
Jachtwet van 1923 en de daarop volgende wijzigingen die elkaar in een 
steeds sneller tempo opvolgden Mijn beschouwingen zullen zich daar-
om over de laatste negentig jaar uitstrekken en voornamelijk op de 
jagende elite en haar visie op andere jagers gericht zijn In dit per-
spectief en in deze periode hebben zich immers de meest ingrijpende 
veranderingen voorgedaan 
Een pragmatische overweging die bij deze afbakening eveneens een 
rol heeft gespeeld, is de aanwezigheid van geschreven bronnen over 
26 deze periode Sinds 1895 verschijnt er onafgebroken, eerst wekelijks, 
later tweewekelijks een jachtpcriodiek, De Xedcrlaudw Jager, ' ' die over 
de gehele onderzoeksperiode een gedetailleerd beeld geeft van het wel 
en wee van de jagcrswcrcld, een beeld dat in hoge mate beïnvloed is 
door de 'denkende en schrijvende' jagersehtc Slechts deze groepering 
is in de gelegenheid en in staat geweest in geschrift uitdrukking te 
geven aan haar visie op de jacht 
De gegevens waarop deze studie gebaseerd is, zijn door middel van 
participerende observatie, gestructureerde gesprekken en bronnen- en 
literatuurstudie verkregen In dit opzicht wijken mijn onderzoekstech-
nieken niet af van hetgeen in antropologisch onderzoek gebruikelijk is 
Niettemin werd ik tijdens mijn onderzoek met problemen geconfron-
teerd die nauw samenhangen met het bijzondere karakter van het the-
ma en met onderzoek in eigen land Welke problemen dit zijn en hoe 
ik die heb trachten op te lossen, wil ik hier kort aangeven 
Een antropoloog die onderzoek doet naar een omstreden verschijn-
sel als de jacht ontkomt er niet aan bij de discussie te worden be-
trokken 'Wat is j ouw persoonlijke mening over de jach t ' Ben je vóór 
of tegen' ' , werd mij talloze keren gevraagd Ik heb me ingespannen 
een objectieve, afstandelijke houding in te nemen, zowel ten aanzien 
van de jacht als ten aanzien van de kritiek daarop Dit is me slechts 
voor een deel gelukt Zoals kenmerkend voor antropologisch onder-
zoek ging mijn veldwerk gepaard met langdurig en intensief contact 
met de bestudeerde groepering Het veldwerk werd in belangrijke 
mate beïnvloed door de persoonlijke relaties met mijn informanten Ik 
ontkwam er met aan voor velen van hen sympathie te ontwikkelen, en 
deze sympathie zal tussen de regels van deze studie doorklinken Als 
participerend waarnemer ben ik bovendien mijn eigen onderzoeksin-
strument geweest De gegevens die ik heb verzameld zijn gekleurd 
door mijn perspectief en mijn keuzes Het is slechts één manier om naar 
de jacht te kijken Het zal duidelijk zijn dat dit onderzoek niet mogelijk 
is vanuit een felle anti-jacht-houding Evenmin zou een gepassioneerd 
jager in staat zijn voldoende distantie op te brengen om zijn doen en 
denken kritisch te bekijken Gedurende mijn veldwerk heb ik op de 
grens tussen betrokkenheid en distantie gebalanceerd Ik heb geen 
jachtakte behaald en nooit als jager in het veld geparticipeerd. Ik heb 
mij evenwel in het groen gehuld en vaak als drijver en polsdrager 
gefungeerd In het veld was ik onmiddellijk als buitenstaander te idcn- 27 
tificcrcn Als met-jagende vrouw kon ik me nooit On7ichtbaar' maken 
of in de groep 'verdwijnen' Ik kon daarom mijn identiteit als onder-
zoekster met geheim houden 
Onderzoek in eigen land brengt een onderzock(st)er steeds weer 111 
de verleiding 'het veld' op te zoeken om aanvullende gegevens te 
verzamelen Mij is het niet anders vergaan Het onderzoek strekte zich 
uit over een periode van vijfjaar (1983 tot 1988) waarin ik met kortere 
of langere onderbrekingen in het veld geparticipeerd en interviews 
afgenomen heb Ik heb ernaar gestreefd alle facetten van de jacht en zo 
veel mogelijk verschillende categorieën jagers te leren kennen Verder 
heb ik gesproken met vertegenwoordigers van de overheid, natuurbe-
schcrmingsinstanties en de Stichting Kritisch Faunabeheer In totaal 
heb ik 62 jachtdagen en 55 vergaderingen, lezingen, studiedagen en 
informele bijeenkomsten met jagers bijgewoond Verder heb ik 154 
(min of meer) gestructureerde vraaggesprekken gehouden met 110 
verschillende informanten Circa cén derde heb ik meer dan cén keer 
gesproken Het ging hierbij meestal om gesprekken van gemiddeld 
twee uur en langer Slechts een enkele keer heb ik deze gesprekken met 
een bandrecorder vastgelegd Doorgaans noteerde ik tijdens het ge-
sprek trefwoorden, aan de hand waarvan ik later een uitvoerig verslag 
schreef 
Door de neiging van jagers zich afte sluiten, vormde het leggen van 
contacten een probleem Dit temeer daar potentiële informanten geen 
lokahseerbare gemeenschap vormden, over het hele land verspreid 
woonden en maar tijdelijk de rol speelden waarin zij voor mij van 
interesse waren Voor de meesten is het 'jager zijn' beperkt tot bepaal-
de maanden in het jaar en tot bepaalde dagen in de week Mijn ont-
moetingen met hen waren momentopnames Ik kon me niet ver-
trouwd maken met hun sociale achtergrond, zodat ik over dit aspect 
weinig kan zeggen Nooit kon ik mij onopgemerkt onder hen mengen 
en hen observeren 'zoals ze werkelijk zijn' Steeds ging het initiatief 
voor een gesprek van my uit, steeds moest er een formele afspraak 
gemaakt worden, steeds hadden mijn informanten speciaal voor mij 
een paar uur vrij gemaakt en zaten zij soms onwennig in hun 'goede' 
kamer over de jacht te praten Ik trachtte deze formele sfeer zoveel 
mogelijk te doorbreken door na afloop л'ап of gedurende een gesprek 
met mijn informanten een wandeling door hun jachtveld te maken 
28 Bovendien probeerde ik de aldus verkregen gegevens op hun be-
trouwbaarheid te controleren door jachtvnenden en jachtveld-buren 
van de desbetreffende informant bij het onderzoek te betrekken. Het 
beeld dat ik me tijdens interviews en participerende observatie heb 
gevormd, werd aangevuld en 'gehistoriseerd' door middel van ge-
schreven bronnen. Uit jachtroinans, folders, brochures, rapporten, 
kranten en vooral de 94 jaargangen van De Sederlandse Jager heb ik 
waardevolle gegevens geput. 
O m toegang te krijgen tot dejagerswercld heb ik twee verschillen-
de strategieën gevolgd. In de eerste plaats heb ik met behulp van vrien-
den, collega's en familieleden contacten gelegd met jagers, jachtop-
zichters en stropers. Deze strategie mondde uit 111 een aantal 
gestructureerde gesprekken en een enkele invitatie voor een jacht. Het 
bleef doorgaans bij een eenmalig contact. Enkele informanten weiger-
den mij toegang tot hun jachtveld omdat zijzelf of hun jachtvnenden 
geen 'pottekijkers' wensten toe te laten, een enkeling omdat hij geen 
vrouwen in het veld duldde. 
Een tweede strategie die ik gevolgd heb, was het bewandelen \-an 
de 'officiële' weg. In het seizoen 1983-1984 nam ik deel aan dejacht-
opleiding, georganiseerd door de KNJV in samenwerking met het 
PBNA te Arnhem. Deze opleiding bestond naast het bestuderen van 
lesmateriaal uit driewekelijkse cursusavonden en praktijklessen op de 
schietbaan. Hierdoor kwam ik in contact met andere jagers en aspiran-
ten, en mocht ik bijlessen volgen die door een jachtopzichter wekelijks 
op vrijwillige basis en onbetaald aan een groepje cursisten werd gege-
ven. Dit vormde een unieke gelegenheid om regelmatig in dezelfde 
groep te participeren, waardoor het probleem van het incidentele ka-
rakter van mijn contacten voor een deel opgelost werd. 
Door bemiddeling van het landelijk bureau van de KNJV en de 
afdeling Nijmegen ben ik m de gelegenheid gesteld verschillende 
jachtdagcn in het land bij te wonen Een aantal van deze contacten 
ontwikkelden zich voorspoedig, zodat ik herhaaldelijk met hetzelfde 
gezelschap op jacht ging. Hierdoor leerde ik de jagers beter kennen en 
kon ik eerder verzamelde gegevens aanvullen en corrigeren. Langs 
deze weg leerde ik al in het eerste seizoen van mijn onderzoek twee 
jagers kennen die zich als onmisbare slcutclmformantcn ontpopten. 
Beiden waren nauw met de KNJV geassocieerd, en de contacten die zij 
voor me legden waren voor een groot deel beperkt tot kringen rond 
de jagcrsvcrenigmg Zo hoeft het geen verbazing te wekken dat slechts 29 
twintig procent van de jagers die ik gesproken heb géén lid van de 
KNJV was en dat veertig procent zelfs een bestuursfunctie binnen deze 
vereniging bekleedde Deze jagers hebben zich het meest voor mij 
ingespannen en stonden tegenover mijn onderzoek het meest wel-
willend Zij achtten het van belang dat een buitenstaander zich met de 
jacht bezighield Mijn status als met-jagende vrouw en stcdelinge 
maakte mij in de ogen van deze categorie jagers bij uitstek geschikt om 
hun boodschap uit te dragen Daar ik me aan deze invloed niet kon 
onttrekken, is deze studie elite-biased 
O m de privacy van mijn informanten te beschermen, zal ik hun 
naam en de ligging van hun jachtveld met openbaar maken In dit 
bock zijn daarom plaatsaanduidingen zeer algemeen gehouden, en zijn 
de vermelde persoonsnamen fictief Len uitzondering vormen perso-
nen met wie ik uit hoofde van hun officiële functie in een organisatie of 
instelling contact had Hun naam staat alleen vermeld voor zover ik 
daarvoor hun uitdrukkelijke toestemming heb gekregen 
OPZI τ 
Dit bock heeft een thematische opzet Er is voor een zodanige volg­
orde van hoofdstukken gekozen dat, uitgaande van de beeldvorming 
omtrent de jacht, de focus steeds meer gericht wordt op de interne 
differentiatie van de jagcrswereld en de daarmee samenhangende ver­
schillen in het symboolsysteem In het begin wordt de blik op de relatie 
tussen jagers en diverse bij de jacht belang hebbende groeperingen 
gericht Vervolgens staat de interne differentiatie binnen de jagerswe­
reld centraal Tenslotte laat ik verschillende aspecten van het symbool-
systeem van jagers de revue passeren, aan de hand waarvan de diverse 
groeperingen jagers de externe en interne scheidslijnen handhaven, 
bijstellen en steeds weer bevestigen In alle hoofdstukken wordt een 
sociogcnctisch perspectief gehanteerd 
In het eerste hoofdstuk staat de vraag centraal hoe jagers de externe 
grenzen tussen zichzelf en de met-jagende groeperingen 111 onze sa­
menleving definieren en onder welke omstandigheden ze deze grenzen 
verleggen Deze vraag zal worden behandeld aan de hand van de 
discussie rond de ganzejacht, die door de grimmige toon waarin zij 
Зо gevoerd werd onder de benaming 'ganzenoorlog' bekend staat üe 
volgende vier hoofdstukken gaan in op de differentiatie van de jagers-
wereld In hoofdstuk twee staat de vraag centraal welke interne onder-
scheidingen jagers aanbrengen, in welke categorieën ze elkaar indelen 
en welke begrippen ze daarvoor hanteren In hoofdstuk drie is de 
schijnwerper gericht op de georganiseerde jagcrswereld en de door 
haar vertegenwoordigde dominante groeperingen en begrippen 
Hoofdstuk vier en vijf houden zich bezig metjachtopzichters en stro-
pers, twee groeperingen die in de marge van de jagcrswereld bestaan 
maar tegelijkertijd centraal staan in het denken van jagers De wijze 
waarop jagers deze groeperingen bejegenen, verschaft inzicht in de 
kracht van hun symboolsystecm In hoofdstuk zes, zeven en acht wil ik 
laten zien hoe de leden van dcjagcrselite de grenzen zowel ten aanzien 
van andere jagers als ten aanzien van met-jagers afbakenen met behulp 
van symbolische en rituele strategieën Het gaat hierbij vooral om de 
wijze waarop zij m het reine trachten te komen met het doden van 
dieren De aandachtsvelden zijn de classificatie van de dieren die zij 
doden, de vormen waarin dit gebeurt en de gedragsnormen waarmee 
de^e handeling wordt omgeven In de conclusie zal ik terugkomen op 
de vraag hoc de jagerswereld m elkaar zit, waaraanjagers hun identiteit 
ontlenen, hoc zij hun handelen legitimeren en hoe dit is veranderd Ik 
zal trachten duidelijk te maken waarom de 'mannen in het groen' in 
het kruisvuur van de maatschappelijke kritiek staan 
H O O F D S T U K I 31 
Ganzenoorlog 
I . I . EEN O C H T E N D OP D b G A N Z E N 
Het is begin januari 1987. Sinds dagen staat er een ijzige wind bij 
temperaturen onder het vriespunt. O p de radio en in de kranten doen 
vogclbcschermcrs en leden van Kritisch Faunabeheer van zich horen: 
zij eisen sluiting van de jacht Als ik W i m , een van mijn jagende 
informanten, opzoek, tref ik hem met een voerzak bij zijn cendcnput4 ' 
aan. W i m is leraar biologie in een kleine stad in Noord-Brabant. Hij 
heeft met twee vrienden een jachtveld van 150 hectare gehuurd, dat hij 
naar eigen zeggen zelfheeft opgebouwd. Al is hij trots op zijn 'eigen' 
hazen, fazanten en eenden (die op de zelf aangelegde put trekken"), 
toch acht W i m een invitatie om in een ander veld op ander wild te 
jagen met te versmaden. Zo hoor ik dan van de op handen zijnde 
ganzejacht in het Friese merengebied' die W i m met een van zijn jacht-
vnenden tegen betaling zal bijwonen. 
Het is pas half zes in de ochtend en donker als Wim, diens jacht-
vnend Jos en ik het erf van de Friese boerderij oprijden Het is het huis 
van jachtopzichter Jan, de zestig al gepasseerd, een veehouder die zijn 
bedrijf enkele jaren geleden aan zijn zoon heeft overgedragen. Sinds-
dien wijdt hij zich helemaal aan de jacht. Met een aantal boeren uit de 
omgeving, de mecsteti veehouders, heeft hij zijn grond in een jacht-
combmatuf ingebracht, waarvan ook nog enkele jagers uit omringen-
de dorpen deel uitmaken. De combinatie telt circa tien jagende leden 
en een even groot aantal met-jagende helpers, van wie drie zich bezig-
houden met het africhten van jachthonden, één de zorg voor de lok-
stal" van tamme ganzen voor zijn rekening neemt, en de anderen 
allerlei andere klusjes voor de combinatie opknappen in ruil voor een 
vaste plaats als drijver of polsdrager. Het gezamenlijk jachtterrein van 
de combinatie omvat enkele honderden hectares water en weiland, en 
herbergt vooral waterwild en hazen 's Winters vormt het veld een 








Trekkende ganzen (foto: O. Kana) 
binane haarjachthutten gedurende enkele weken per seizoen aan 'beta- 33 
lende gasten', jagers uit het hele land, en zelfs uit Duitsland en België 
Het gaat hierbij om een vaste klantenkring die geleidelijk, door mond-
tot-mond-reclame is gegroeid 
'Ouwe Jan' is de spil van de hele combinatie Hij heeft zichzelf tot 
jachtopzichtcr' benoemd en draagt meestal een groen pak dat geïn-
spireerd is door het officiële jachtopzichtersumform O p de bewuste 
ochtend verwacht Jan ons al Binnenshuis brandt licht en in de keuken 
worden wc op koffie en ontbijtkoek getrakteerd Vlak na onze aan-
komst arriveren de andere gasten die aan de ganzejacht zullen deelne-
men de zoon van Jan, een combinant^ met een gast — een veearts uit 
het Groningse — en een andere combinant wiens gast verstek het gaan 
Tenslotte vergezellen ons nog twee van de vaste helpers, die zorg 
zullen dragen voor de opbouw van de schuilhuttcn en het transport 
van de lokganzen Terwijl Ouwe Jan buiten het nodige gereedschap 
klaar zet, gaat binnen het gesprek over de voorbije jachtperiode De 
jagers klagen over de tegenvallende jachtrcsultatcn 'Dit jaar zijn er 
niet zoveel ganzen als vorig jaar', merkt er een op 'Het brocdscizocn 
viel tegen, er zijn minder jonge ganzen', reageert een ander 'Maar wij 
zijn ook niet uit op grote tableaus', zegt de zoon van Jan met een 
veelbetekenende blik in mijn richting, 'en wij houden ons strikt aan de 
voorschriften' Daarmee wordt duidelijk waar de schoen wringt Al-
hoewel W i m uitdrukkelijk de toestemming van O u w e Jan voor mijn 
deelname gevraagd had, voelen dejagers zich niet op hun gemak Mijn 
aanwezigheid wekt achterdocht en beïnvloedt de sfeer Onderzoek 
naar dejacht ' Waar is het voor ' Toch met voor Kritisch Faunabeheer' ' 
Het is pas een jaar geleden dat jagers in de buurt van Kampen slaags 
raakten met actievoerders en de pers en op dit soort ongewenste pu-
bliciteit zit men hier met te wachten Als Jan tegen halfzeven het sein 
tot vertrek geeft, ben ik blij met meer in het middelpunt van de be-
langstelling te staan 
Buiten worden drie grote kratten waarin zich een aantal levende 
lokganzen bevinden in de terreinwagens geladen Het gezelschap van 
tien mensen begeeft zich met drie wagens naar de jachtlokatie Het is 
nog steeds donker De auto's worden op een hobbelig polderpad ge-
parkeerd, en wij zetten onze weg te voet voort De lokganzen, gewe-
ren, patronentassen, proviand en het gereedschap moeten worden 
mecgesjouwd Midden op een besneeuwd weiland blijven Jan, Wim, 
34 een helper en ik achter, de rest van het gezelschap, verdeeld in twee 
groepjes, loopt verder In een mum van tijd halen de mannen enkele 
rietmatten te voorschijn die zij in een droge sloot verstopt hadden Een 
jaar geleden stonden hier nog vaste schuilhutten, maar sinds de 'gan-
zenoorlog' acht de combinatie het verstandiger niet te veel aandacht te 
trekken De netschermen worden zodanig rond een uitholling in de 
grond geïnstalleerd dat er een daklo7c schiulhut"' ontstaat Enkele lege 
jerrycans, die ook uit de sloot te voorschijn worden gehaald, doen 
dienst als zitgelegenheid 
Jan en zijn helper zijn inmiddels met de lokganzen in het donker 
verdwenen Zoals ik later in de schemering zou zien, is er een aantal 
.vogels op circa vijftig meter afstand van de schiulhut geplaatst Zij 
dragen een leren tuig aan een poot waaraan een touw van een paar 
meter lengte wordt bevestigd Dit touw wordt met een ijzeren pen 
stevig in de grond verankerd Hierdoor worden de lokganzen in hun 
vluchtpogingen gehinderd Vijf ganzen blijven voorlopig in de kisten 
bij ons in de hut achter 
Het is bijna acht uur als wij ons met ons vieren in de schiulhut 
installeren Ouwe Jan en Wim zullen hun geweer gebruiken en de 
helper zal de geschoten ganzen ophalen De andere jagers hebben in-
middels soortgelijke hutten gebouwd, één met drie, de andere met 
twee geweren" Alhoewel het nog donker is, turen de jagers naar de 
hemel en luisteren zij geconcentreerd naar de geluiden Er klinkt zacht 
gegak uit de richting van de lokkers, dat zich opeens vermengt met 
steeds harder wordende 'ganzestemmen' de trek is begonnen, de eerste 
groepen passeren ons op weg naar hun dagvcTblijvcn~ De jagers ma-
ken zich gereed, zij laden de geweren en kijken zenuwachtig op hun 
horloge Het is echter nog geen tijd om met de jacht te beginnen 
Zonsopgang is op deze januaridag om precies kwart vóór negen aan-
gezegd, pas om kwart over acht mag de jacht beginnen Ouwe Jan is 
onverbiddelijk Wim, die met zijn geweer al schictklaar staat wordt 
afgesnauwd hij dient zijn spuit" maar gauw op safe" te zetten 
Inmiddels heeft zich een geanimeerd 'gesprek' ontsponnen tussen de 
getuierde" ganzen in het veld en de vogels die in de hut achtergebleven 
zijn Dit gegak heeft de aandacht van een groepje passerende vogels 
gewekt, schijnbaar uit het niets vallen er opeens drie ganzen bij de 
lokstal in" 'Het zijn kollen"' fluistert Ouwe Jan, terwijl Wim op-
gewonden op zijn horloge tikt '1 Iet is tijd, j ammer van de gemiste 
Ganzcjagcrs m tic schuilhut 
(foto: О. Kana) 
j ó kans ' Oc lucht is nu gevuld met gan7cngegak en in het ochtendlicht 
kan men de V-formaties van de trekkende kolganzen zien Ze zijn op 
weg van de meren naar de daarvan oostelijk gelegen polder De vogels 
lijken verraderlijk dichtbij, maar ze bewegen zith op grote hoogte 
voort 
'Ganzen links', waarschuwt Ouwe Jan Inderdaad heeft zich een 
groepje van vijf afgezonderd, dat boven de lokstal cirkelt 'Die gaan 
invallen', zegt Jan Wij zitten enkele seconden muisstil met ingehouden 
adem in gebukte houding, dan klinken er schoten uit de hut rechts van 
ons 'Dat was raak, Jos heeft er een, nee twee ' Even gaat er in de 
naburige hut een arm omhoog Het succes van de jagers zorgt tijdelijk 
voor een opgetogen stemming De geschoten ganzen blijven op het 
bevroren weiland liggen De lokstal is onbewogen gebleven onder de 
schoten en gaat door met vreten en gakken 
De volgende minuten duren tergend lang Iedereen is verkleumd 
De door de zonsopgang rood gekleurde hemel is leeg, net alsof door 
het schieten in een klap alle ganzen verdwenen zijn In de verte zijn 
enkele V-formatics te zien De jagers worden ongeduldig, de thermos-
flessen met koffie doen de ronde, een sigaret wordt opgestoken O u w e 
Jan trekt de registers van zijn jarenlange ervaring open om het weg-
blijven van de ganzen te verklaren Het zit hem dwars dat zijn gasten 
geen kansen krijgen De stilte duurt een half uur, dan vertonen zich 
weer enkele groepjes boven ons 'Het werd ook tijd, 't is al negen uur' , 
mompelt W i m 
Ouwe Jan wil nu niets meer aan het toeval overlaten De achterge-
houden ganzen worden uit hun kist gehaald, hun opgewonden geroep 
wordt door de lokstal ijverig beantwoord En dan gooit Jan er één de 
lucht in, fladderend voegt de vogel zich bij zijn getuierde soortgeno-
ten, die hem vlcugelslaand en luid gakkend ontvangen Het begroe-
tingsritucel van de tamme lokkers wekt nieuwsgierigheid bij de passe-
rende groepen Het gefladdcr en gegak duidt op soortgenoten, voedsel 
en veiligheid, en nodigt uit om dichterbij te komen Doch pas nadat 
een tweede gans uit de stal is opgevlogen draaien enkele wilde soort-
genoten bij, cirkelen zij boven de stal om dan in te vallen Wederom 
komen zij dicht bij de hut van Jos terecht, die er samen met de andere 
jager drie neerhaalt N o g enkele keren herhaalt O u w e Jan het spel met 
de lokkers O o k W i m krijgt enkele kansen, maar hij schiet mis 'ach-
terlangs' becommentarieert O u w e Jan zijn missers terwijl hij twee 
door Wim gemiste ganzen met een goed geplaatst schot uit de lucht 37 
haalt. 'Je moet op de kop nukken, dan zijn ze meteen kikdood ' Duide-
lijk schept de oude jager er genoegen in om aan de jonge te laten zien 
hoe goed hij nog met het geweer kan omgaan Jan geeft zijn gasten 
steeds de gelegenheid als eerste te schieten, pas als zij missen grijpt hij 
zijn kans 
In totaal worden er op deze ochtend tien ganzen door vijf jagers 
geschoten; voor twee is de jacht weinig succesvol verlopen. O m tien 
uur precies wordt de jacht beëindigd. 'Wij ganzejagers zitten in een 
glazen kast, een knal na tienen en je krijgt meteen de krantcjongens 
over je heen', aldus Jan De helpers halen de lokganzen op en breken de 
rietmatten af, terwijl de jagers zich bij de hut van Ouwe Jan voegen. 
Daar worden de geschoten ganzen uitgestald' drie rijen van drie en de 
tiende onderaan in het midden. Het zijn kolganzen, en volgens Jan telt 
het tableau vijf 'eerstejaars', jonge ganzen. 
Terug op de boerderij praten de jagers nog even na, iedere treffer 
wordt breed uitgemeten; hier ontstaan de verhalen die nog vele malen 
aanjachtvnenden verteld zullen worden. In dezcjachtcombinatie is het 
gebruikelijk dat de geschoten ganzen bij een pocher afgeleverd wor-
den. Gasten die een gans willen meenemen, moeten deze tegen poc-
lierspnjs bij O u w e Jan kopen. Bij het vertrek zie ik dat bankbiljetten 
van eigenaar wisselen. Deze Ochtend op de ganzen' kost de jagers 
honderdvijftig gulden per persoon. 
1.2. GANZEN IN NEDERLAND 
In de winter van 1985/1986 verbleven er circa 700.000 wilde ganzen in 
Nederland (Ebbingc e.a 1987: 162 e.ν.).2 Het gakkende geluid van 
deze vogels en de deinende linies en V-formaties tegen een strakblauwe 
vrieslucht horen bij een Hollandse winter. Dankzij het milde klimaat 
en de waterrijke omgeving vormen de Lage Landen een ideaal ovcr-
wintcringsgebicd voor wilde ganzen. Deze grote herbivore vogels vin­
den hier steeds voldoende voedsel; en het vlakke open landschap met 
zijn rivieren en meren vormt een ideale combinatie van voedsclterrcin 
en rustplaats (ibid. 162). Ganzen overnachten op ondiepe en uitge­
strekte watervlakten. In Nederland treft men deze vooral aan in het 
Waddengebied, het merengebied van Friesland, de Noordoostpolder, 
38 de Hcvopoldcr, langs de Grote Rivieren, het Deltagebied van de Zuid-
hollandsc en Zeeuwse eilanden, de Bicsbosch en verscheidene plaatsen 
in Noord-Brabant Overdag fouragereir ganzen op schorren en slik­
ken 1 en op akkers en grasland 
Van de verschillende soorten wilde ganzen die in ons land over­
winteren, mogen er nog slechts drie bejaagd worden, namelijk grau­
w e ' , net-" en kolganzen Slechts m geval van aarmenhjke landbouw-
schadc worden er door het Ministerie van Landbouw en Visserij 
vergunningen verstrekt om beschermde soorten te bejagen Het jacht­
seizoen is, voor wat de drie genoemde soorten betreft, geopend van ι 
september tot } ι januari Het is evenwel slechts toegestaan in de vroege 
ochtenduren op deze vogels te jagen, namelijk van een halfuur voor 
zonsopgang tot tien uur 's morgens, een bepaling die onder de naam 
'tien-uur-regelmg' bekend staat 
De 'engelen van Diana' zoals jagers de ganzen ook wel aanduiden 
hebben een Oorlog' ontketend, waarbij het tot gewelddadige con­
frontaties tussen voor- en tegenstanders van de jacht is gekomen Al­
hoewel de ganzen al geruime tijd voorwerp van nationale bezorgdheid 
zijn, werd de ganzejacht met name in dejaren tachtig het mikpunt van 
kritiek Het wantrouwen waarmee de bnesejagers op mijn aanwezig­
heid reageerden, is daarvan een gevolg In dit hoofdstuk staat de vraag 
centraal hoe het tot de 'ganzcnoorlog' heeft kunnen komen De 'gan-
zenoorlog', hier als een casus gepresenteerd, vormt een microkos­
mos waarin verschillende houdingen ten aanzien van de jacht en veran­
deringen daarin tot uitdrukking komen Aan de hand van het debat 
over de ganzejacht zal ik laten zien door welke groeperingen dejagers-
wereld wordt aangevallen, m welke termen en met behulp van welke 
strategieën dit gebeurt Hierbij zal ik me beperken tot het 'publieke 
gezicht' van de betrokken groeperingen Het is onmogelijk recht te 
doen aan alle vigerende opinies en nuanceverschillen die zich in het 
debat rond de ganzejacht manifesteren, dit zou een onderzoek op zich 
vergen 
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Plaatsnamen genoemd in verband met de gan/cnoorlog (h. i) en 
de stroperij (h fj), in de gecursiveerde plaatsen is een detachement van 
de veldpolitie gevestigd 
I 3 Db VOORCESCHIfcOLNIS VAN DI GANZENOORLOG 
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De jacht op ganzen is pas in de loop van deze eeuw een passie van 
Nederlandse jagers geworden Rond de eeuwwisseling werd deze 
jacht slechts sporadisch beoefend in kringen van jagers die voor hun 
vermaakjaagden Hiervoor zijn verschillende redenen te noemen Aan 
het begin van deze eeuw overwinterden in Nederland aanzienlijk min-
der ganzen dan tegenwoordig De schattingen liepen uiteen van 'enke-
le honderden' tot 'een paar duizend' ganzen, variërend naar weersom-
standigheden en regio 4 Alhoewel er geen systematische tellingen 
werden verricht, constateerden deskundigen dat deze aantallen nog 
verder daalden naarmate de eeuw vorderde (DNJ 1928 125, 1939 612, 
Lebrct e a 1976 7) Doordat er niet veel ganzen waren, werd de gan-
zejacht slechts door een beperkt aantal jagers beoefend 5 
Rond de eeuwwisseling werd de juridische status van ganzen be-
paald door een uit 1880 daterende Vogelrichthjn, die enige bescher-
ming aan deze vogels verleende Ganzen waren geen 'wild' in de zin 
van de Jachtwet Daar onder meer aan boeren veelvuldig vergunnin-
gen verstrekt werden om de schade tegen te gaan die ganzen aan de 
gewassen veroorzaakten, werd het beschermende effect van de Vogel-
richthjn weer tenietgedaan De meningen omtrent de schadelijkheid 
van ganzen waren verdeeld In De Nederlandse Jager werd felle kritiek 
geuit op het beleid van het Ministerie van Landbouw en Visserij dat 
verantwoordelijk was voor de afgifte van de afschotvergunningen In 
de ogen van jagers was het ministerie al te kwistig met het verstrekken 
daarvan (DNJ 1917 579-580, 1919 157-158) 
Rond de eeuwwisseling was het aantal vogclbeschermcrs 111 ons 
land met alleen aanzienlijk gegroeid, maar ook hadden zij zich georga-
niseerd In 1899 werd de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 
Vogels opgericht, die invloed op de wetgeving ging uitoefenen In 
1910 stond het ontwerp van de eerste Nederlandse Vogelwct ter 
discussie Het wetsontwerp voorzag in een omvattende bescherming 
van alle in het wild levende vogels met uitzondering van de in de 
Jachtwet genoemde Alhoewel jagers met tegen de bescherming van 
vogels in het algemeen gekant waren - integendeel voor zover het om 
zangvogcls ging ondersteunden ze die zelfs nadrukkelijk—, kwamen zij 
m het geweer tegen de bescherming van vogels die zij al stilzwijgend 
als interessante jachtbuit beschouwden, zoals duiven en ganzen. In 41 
1911, één jaar voordat de Vogelwet aangenomen werd, werden op aan-
dringen van jagers ganzen als waterwild opgenomen in de Jachtwet. 
Ganzen werden pas inzet in het conflict tussen vogelbeschermers en 
jagers, toen onderzoek van biologen, en met name omithologen, aan-
leiding gaf tot internationale bezorgdheid over de verder gaande ach-
teruitgang van het watcrwild. In 1926 en 1927 werden internationale 
ornithologencongressen gehouden die een verklaring voor deze ont-
wikkeling trachtten te vinden (DNJ 1928: 125-128). De geleerden we-
zen de jacht als één van de factoren aan voor de dalende aantallen 
waterwild. Voor de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vo-
gels vormden de congressen aanleiding jagers erop te wijzen dat 'de 
vogels van het vrije veld ... een nationalen rijkdom, een gemeenschap-
pelijk bezit van ons allen vormen' (DNJ 1927: 471), en dat met name 
het trckwild", als het ware een 'internationaal bezit', bescherming be-
hoefde (DNJ 1927 585-·586).7 
De alarmerende geluiden die omithologen in binnen- en buitenland 
lieten horen, bleven bij de Nederlandse overheid niet onopgemerkt. 
De in 1936 uitgevaardigde nieuwe Vogelwet weerspiegelde de invloe-
den van wetenschappelijk onderzoek Al bleven ganzen jaagbaar wild, 
aan het eind van de jaren dertig werden enkele van de aanbevelingen 
van omithologen gerealiseerd. In Friesland bijvoorbeeld werden vier 
waterwildrescrvaten ingesteld, waarin de jacht aan banden gelegd was 
(DNJ 1939' 600). 
Eind van dejaren veertig, toen de omvang van de hier overwinte-
rende ganzcnpopulatie op cen dieptepunt was gekomen, kondigde de 
minister van Landbouw enkele wettelijke maatregelen af die tot doel 
hadden de meest bedreigde soorten te beschermen In 1947 werd de 
jacht op canada- en brandganzen permanent gesloten I Iet jachtver-
bod werd in 1950 ook van toepassing op rotganzen (Ebbingc & Bou-
dewijn 1984: 3). Wel bleven deze soorten in de Jachtwet opgenomen, 
zodat opening van de jacht door een ministeriele maatregel in principe 
mogelijk bleef. Tevens werd sinds de invoering van de nieuwe Jacht-
wet in 1954 het jachtseizoen voor ganzen opengesteld van 1 september 
tot 31 januari van het daarop volgende jaar. In vergelijking met de 
voor-oorlogse regeling betekende dit een aanzienlijke beperking. 
Van jagerszijde kwam tegen deze beperkingen protest, zoals bij 
iedere maatregel die inbreuk maakte op bestaande rechten en vrij-
heden I och leek er na de Tweede Wereldoorlog een toenadering 
plaats te vinden tussen de verschillende belangengroeperingen Jagers, 
vogclbcschermers, ornithologen en de overheid waren bezorgd over 
de aanhoudende daling van het aantal ganzen, zij het om uiteenlopende 
motieven De zorg werd door internationale organisaties gedeeld Als 
oorzaken voor de dalende aantallen ganzen werd de toenemende men-
selijke bemoeienis met de natuur aangewezen de gevolgen van culti-
vering van woeste gronden, de ontwatering en drooglegging die met 
de uitbreiding van het landbouwterrein gepaard ging Ook andere 
factoren, zoals verstoring door expansie van menselijke activiteiten, 
steden- en wegenbouw speelden een rol in de toenemende onder-
werping van de natuur door mensen Het is opmerkelijk dat hoc na-
drukkelijker mensen hun stempel drukten op de natuur om zich heen, 
des te meer zij de greep op de wilde fauna en met name het trekwild 
kwijtraakten Dit confronteerde hen met hun beperkingen en betrek-
kelijke machteloosheid Hierdoor groeide het besef bij jagers, vogelbc-
schermers, ornithologen en beleidsmakers dat ze alleen door samen-
werking meer greep op de ganzcnproblematick konden krijgen 
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In de jaren vijftig zette een ontwikkeling in die alle bij de ganzen-
kwcstic betrokken groeperingen voor raadsels plaatste Het aantal hier 
overwinterende ganzen begon toe te nemen, een stijging die vanaf de 
jaren zeventig spectaculair kon worden genoemd (Lebrct с а 1976 7) 
De toename leidde niet, zoals men wellicht zou verwachten, tot een 
voortzetting van de samenwerking tussen de verschillende belangen­
groeperingen om een goed beheer te realiseren. Veeleer kwam het tot 
een polarisatie Hoezeer de opvattingen over het beheer van de 'gan-
zennjkdom' uiteenliepen, bleek naar aanleiding van een conflict rond 
de ganzejacht in Friesland 
In 1969 kwam de ganzejacht in Terhornc in het nieuws Volgens 
berichten in de krant zouden gedurende het jachtseizoen 1967-1968 111 
de provincie briesland tweeduizend ganzen zijn afgeschoten, waarvan 
in Terhornc alleen al tussen de achthonderd en duizend (DNJ 1969 
228) In de plaatselijke pers werd over 'ganzenmoord' en 'massaslach-
tingen'gesproken (DNJ 1970 198) In kringen van jagers en vogelbe- 41 
schermers raakten de gemoederen verhit De Nede» landde Jager karakte­
riseerde de publiciteit die aan deze zaak werd gegeven als een 'hetze' 
(DNJ 1969 516, 1970 398) Het zou in de zaak Terhome om een 
incidenteel geval zijn gegaan waarbij slechts enkele jagers betrokken 
zouden zijn geweest De KNJV veroordeelde hun handelwijze als 'aan­
stootgevend' (DNJ 1969 279) Bij de jacht 111 kwestie bleken con­
centraties van fouragcrendc ganzen voortdurend te zijn opgejaagd om 
ze onder schot van postendejagers te brengen, een vorm van drijfjacht" 
dus Alhoewel deze methode bij de wet niet verboden was, stuitte ze 
bij zowel jagers als natuurbeschermers op afwijzing omdat hierdoor 
verstoring m het veld gebracht werd Als gevolg hiervan gingen de 
ganzen op den duur een rustiger verblijfplaats opzoeken (ibid ) Jagers 
vreesden dat dit incident consequenties zou hebben voor de ganzejacht 
in de toekomst Door de aanhoudende internationale interesse in gan­
zen stond Nederland als Europese ovcrwintcringsplaats voor deze vo­
gels volop in de belangstelling en bleef een aanstootgevcndcjachtpartij 
als die m Tcrhorne niet onopgemerkt y 
OVERHEID ΓΝ GAN/LN 
Het antwoord van de overheid op de zaak Tcrhorne het niet lang op 
zich wachten Bij een ministeriele beschikking van 15 juli 1969 werd de 
reeds genoemde tien-uur-regeling geïntroduceerd, een maatregel 
waarop vogclbcschermers al enige tijd hadden aangedrongen Hiermee 
trachtte men te voorkomen dat ganzen gedurende de hele dag van hun 
dagverblijven werden opgejaagd ю Bovendien was deze regeling be­
doeld om de zich uitbreidende commerciële jacht een halt toe te roe-
pen Men hoopte dat de tijdslimiet— men zou slechts twee uur lang van 
de jacht kunnen genie ten- betalende gasten ervan zou weerhouden de 
reis naar de ganzengebieden te ondernemen In deze verwachting werd 
men echter teleurgesteld 
Met de stijgende aantallen ganzen was de populariteit van de gan-
zejacht mjagcrskrmg gegroeid Hiermee gepaard ging een toenemen-
de belangstelling voor het werken met de lokstal, een oude broodja-
gerstcchmck (Osiek & De Vries 1987 221) Broodjagcrs en hun 
nazaten hadden al in de eerste helft van deze eeuw geleerd dat het tegen 
betaling begeleiden van jagers een aantrekkelijke bijverdienste vorm-
de Sinds de jaren zestig maakte menig voormalig broodjager, maar 
44 ook een toenemend aantal andere jachtaktehouderb daar een vaste bron 
van inkomsten van Dit was het begin van de gewraakte commerciële 
ganzejacht Deze ontwikkeling werd mogelijk gemaakt doordat 
slechts weinig jagers van de spectaculaire toename van het aantal gan-
zen konden profiteren Uit onderzoek in dejaren zeventig is gebleken 
dat slechts vijf procent van alle Nederlandse jachtterreinen de moge-
lijkheid tot ganzejacht bood (Van der Mark ζ d 149) 
In jagcrskringcn ontmoette de tien-uur-rcgchng kritiek (i)Nj 1969 
515, 516, 763-764, 765) Jagers vreesden dat het met de ganzejacht 
gedaan zou zijn, daar de beste kansen zich met op de ochtendtrek maar 
later op de dag zouden voordoen (DNJ 1969 765) Daarom verzochten 
zij de minister deze regeling weer ongedaan te maken (DNJ 1969 516) 
In plaats daarvan zou een limiet moeten worden gesteld met betrek­
king tot het afschot" van ganzen per jager per dag (DNJ 1969 515, 
765) Deze onder de aanduiding limited bag" bekende beperking is in 
onze tijd weer onderwerp van gesprek 
BOI RI Ν I N GANZEN 
Onderzoek heeft aan het licht gebracht dat boeren de talrijke beperkin­
gen op de ganzejacht als een bedreiging voor hun bedrijf ervaren 
(Durksz & Tammmga 19S1 31) Met het oog op de schade die ganzen 
aan landbouwgewassen veroorzaken zien boeren liever geen ganzen op 
hun land en is een aantal van hen van mening dat de jacht op ganzen 
weer volledig geopend moet worden (ibid 7) Deze houding had 
boeren tot bondgenoten van de jagers kunnen maken Toen de ge­
noemde beperkingen m de jaren vijftig en zestig geïntroduceerd wer-
den, mengden hun stemmen zich echter met in de discussie rond de 
ganzejacht hen reden hiervoor was dat het toen nog geringe aantal 
ganzen nauwelijks schade veroorzaakte Uit een in de winter van 1950/ 
1951 en 19^1/1952 in opdracht van de Voorlopige Natuurbescher-
mingsraad gehouden onderzoek bleek dat er geen aantoonbare econo-
mische schade door ganzen was opgetreden (DNJ 1953 59-60) Het 
onderzoeksverslag het doorschemeren dat schade vooral een argument 
was waarop jagers zich benepen om de jacht te rechtvaardigen ' ' 
Met de invoering van de Jachtwet van 1954 werd het Jachtfonds 
ingesteld, dat uit bijdragen van jagers en overheidssubsidies vergoe-
ding van geleden schade door wild aan boeren uitkeerde I 2 Uit de 
financiële verslagen van het Jachtfonds komt naar voren dat er tot in 
1972 zelden claims voor ganzenschade werden ingediend Pas sinds 45 
1972 stegen de uitgekeerde bedragen van aanvankelijk enkele duizen-
den guldens naar ruim honderdduizend gulden in 1976 en driehon-
derdduizend gulden in 1981 In het seizoen 1985/1986 keerde hetjacht-
fonds bijna drie miljoen gulden tegemoetkoming in ganzenschade 
uit u De oorzaak van deze toename lag met alleen in de stijging van 
het aantal hier overwinterende ganzen, maar ook m de veranderingen 
111 het landschap door menselijk ingrijpen en het gewijzigde karakter 
van de landbouw Het indijken, droogleggen en ontsluiten van gebie-
den die dienden als pleisterplaatsen voor ganzen, hadden tot gevolg dat 
de resterende terreinen door meer ganzen werden opgezocht Grote 
groepen ganzen gingen m toenemende mate op cultuurgronden foura-
geren, op binnendijkse graslanden, bestemd voor het vee, en op bouw-
landen, ingezaaid met wmtertarwe, of op graszaadteclten Doordat 
begrazmg door ganzen de gcwasgroci vertraagt en de opbrengst ver-
laagt, worden ganzen een concurrent van het vee I4 
Door de toename zowel van het aantal schadeclaims als van de om-
vang van de schade per claim kwam het Jachtfonds onder zware fi-
nanciële druk te staan, waarop de minister van Landbouw 111 1976 be-
sloot de kosten voor ganzenschade uit algemene middelen te betalen 
Daarmee werd de overheid een van de belanghebbenden bij cen effec-
tieve schadcbestrijdmg Hiermee rees de vraag welke methoden voor de 
bestrijding van schade veroorzaakt door ganzen in aanmerking kwa-
men Een bcstnjdmgsvorm die men tot in dejaren vijftig wellicht als 
de meest voor de hand liggende zou hebben beschouwd, namelijk 
verruiming van de jachtmogchjkheden, kwam in 1976 niet zonder 
meer in aanmerking Veeleer werd er gezocht naar alternatieve, voor 
de ganzen minder fatale methoden om ganzenschade te voorkomen en 
te bestrijden In het overheidsbeleid tekende zich een ontwikkeling af 
die tegen het doden van m het wild levende dieren gericht was 1 eke-
nend voor deze discussie omtrent schadebcstnjding was dat de jacht op 
ganzen voor het vermaak, de jacht omwille van dcjacht, helemaal niet 
aan de orde was I5 
BIOLOGEN fcN GANZEN 
Sinds dejaren vijftig heeft de wetenschappelijke interesse in ganzen een 
hoge vlucht genomen (Lcbrct e a 1976 165) Een groot aantal vogel-
Iiefhebbers in Nederland maar ook in andere Westcuropesc landen, de 
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meestcn amateur-omithologcn, hield maandelijks tellingen van gan- 47 
zen Die tellingen werden op internationaal niveau gecoördineerd 
door het International Wildfowl Research Bureau ( IWRB) De aldus bij-
eengebrachte gegevens liggen ten grondslag aan een aantal internatio-
nale verdragen die tot doel hebben het behoud van pleisterplaatsen 
voor het watcrwild in Europa te waarborgen ' ' 
De wellicht meest tot de verbeelding sprekende en daarom ook 
meest gepopulariseerde resultaten van wetenschappelijk onderzoek, 
namelijk over monogamie en in gezinsverband levende ganzen, heb-
ben de houding ten aanzien van jacht en schadebestnjding m belang-
rijke mate beïnvloed Terwijl de meeste vogclgroepen anonieme ge-
zelschappen vormen, blijft bij ganzen het gezinsverband ook na het 
broedscizocn bestaan, op zijn minst tot de volgende voortplantings-
pcriode, aldus betogen ganzenkenners (Lebret e a 1976 35) Tussen de 
leden van een 'ganzengezm' zouden hechte banden bestaan, wat onder 
meer tot uitdrukking komt in het in gezinsverband vliegen tijdens de 
trek (ibid 37) Het ganzenpaar vormt de basis van de 'ganzenmaat-
schappij' De vogels sluiten een verbintenis voor het leven met één 
partner, aldus de onderzoekers (ibid 38) Sommige ornithologen heb-
ben zelfs betoogd dat het 'ganzcnhuwelijk' door de dood van een 
partner niet ontbonden wordt, veeleer zouden ganzen na de dood van 
hun partner nooit meer broeden (ibid 44) Het hoeft geen verbazing 
te wekken dat deze onderzoeksresultaten aanleiding waren tot 'ver-
menselijking' van ganzen 
De toenemende weerstand tegen het afschieten van ganzen, zelfs als 
een strategie m de schadcbestnjdmg, moet in het licht van deze beeld-
vorming omtrent ganzen gezien worden Vogels hebben de fantasie 
van mensen steeds geprikkeld (Tuan 1984 84) Lévi-Strauss heeft erop 
gewezen dat in mythologie en folklore de vogelwereld als een meta-
foor van de menselijke samenleving wordt gebruikt Vogels, aldus 
Lévi-Strauss, 
form a community which is which they live a family life and nurture 
independent of our own but, precisely their young, they often engage 111 social 
because of this independence, appears to relations with other members of their 
us like another society, homologous to species, and they communicate with 
that in which we live birds love them by acoustic means recalling 
freedom, they build themselves homes m articulated language' (1976 104) 
48 Het harmonische gezinsleven van ganzen, de nauwe binding tussen 
ouders en ganzejongen, het monogame huwelijk, de trouw van de 
ganzepartners en het geordende sociale leven in de ganzenmaatschappij 
wekt bij veel mensen associaties met burgerlijke deugden De jacht op 
ganzen lijkt deze waarden in overdrachtelijke zin met de dood te be-
dreigen Mogelijk hebben deze associaties bijgedragen aan de felle af-
wijziging van de ganzejacht In hoeverre deze denkbeelden de relatie 
tussen jagers en natuurbeschermers hebben beïnvloed, zullen wc in de 
volgende paragraaf zien 
NAIUURBbSCHERMLRS fcN GANZbN 
Voor vogclbeschcrmcrs waren de wetenschappelijke onderzoeksresul-
taten aanleiding het instellen van natuurreservaten voor waterwild, 
waarmee al in de jaren dertig was begonnen, krachtig te bepleiten 
Daar in de ganzcreservaten verregaande jachtbcperkingen zouden 
worden afgekondigd, vreesden jagers een verdere aantasting van de 
watcrwildjacht I7 
Uit de gang van zaken bmncn de Nederlandse Vereniging tot Be-
scherming van Vogels in 1976 bleek duidelijker dan ooit dat voor de 
jacht het getij gekeerd was Tijdens een tumultueus verlopende Alge-
mene Vergadering in 1976 stak een deel van de aanwezige leden zijn 
anti-jacht-gczindheid met onder stoelen of banken Dit was slechts een 
symptoom van de interne polarisatie binnen de Vogelbescherming In 
het najaar van 1975 werd door de vereniging eenjachtadvicscommissie 
ingesteld die tot taak kreeg de jacht (op vogels) in Nederland te be-
studeren en daarover rapport uit te brengen, teneinde een officieel 
standpunt ten aanzien van dejacht te kunnen formuleren Deze uit acht 
personen bestaande commissie slaagde er niet in een eensluidend advies 
uit te brengen Wel kwamen hieruit drie nota's voort de eerste pleitte 
omslachtig voor het tolereren van dejacht, de tweede wilde jacht nog 
uitsluitend toestaan als haar nut en noodzaak konden worden aange-
toond, en de derde sprak zich met veel voorbehoud uit voor de 'be-
heersjacht', in tegenstelling tot de 'plezierjacht' uitgevoerd door amb-
telijke jagers (DNJ 1978 96-98) l 8 
Ook andere instellingen die zich inspanden voor het behoud van de 
natuur in ons land worstelden in de tweede helft van dejaren zeventig 
met de vraag in hoeverre zij dejacht op de door hen beheerde terreinen 
nog moesten toestaan In 1976 gingen ook binnen de Vereniging tot 
Behoud van Natuurmonumenten, de grootste particuliere grondeige- 49 
naar in Nederland-toen circa 36 000 hectare (DNJ 1980:48),-stemmen 
op tegen de verhuring van de jacht aan particuhere jagers- enkel de 
bcheersjacht zou nog worden toegestaan (DNJ 1976: 715, 721; 1979. 
865). 
De veranderende houding ten opzichte van de jacht en de accent-
verschuiving naar de bcheersjacht zouden met zonder gevolgen blijven 
voor de jacht op ganzen. De vraag hoe dit beheer eruit zou moeten 
zien, speelde een belangrijke rol in de discussie rond de ganzejacht in de 
jaren tachtig In 1986 traden Vogelbescherming en Natuurmonumen-
ten met een gezamenlijk standpunt naar buiten.19 Daarin heten de twee 
verenigingen blijken dat zij prioriteit wilden geven aan de opvang van 
de half miljoen hier overwinterende ganzen. Er zou een landelijk net-
werk van fouragccrgcbieden, waar de ganzen rustig kunnen grazen, 
worden opgericht. De hierdoor gedupeerde boeren zouden een scha-
devergoeding ontvangen. Allerlei bcstnjdmgstacticken zouden op de-
ze terreinen voortaan achterwege moeten blijven. Dit gold zeker voor 
de jacht met geweer. Daarmee was de strijd tegen het doden van in het 
wild levende dieren begonnen, een strijd die in de loop van de jaren 
tachtig zou escaleren in de 'ganzenoorlog'. 
DE S T I C H l l N G KRITISCH IAUNABEHEER EN DE GANZEJACHT 
De accentverschuiving naar bcheersjacht en het pleidooi voor sluiting 
van dejacht op bepaalde wildsoortcn, waarvoor in dejaren zeventig en 
tachtig steeds meer stemmen opgingen, kunnen met los worden gezien 
van de opkomst van de anti-jacht-bewegmg die zich eind 1975 organi-
seerde in de Stichting Kritisch Faunabeheer. Deze organisatie was zo-
wel een exponent van de veranderende publieke opinie alsook de stu-
wende kracht achter een steeds vijandiger houding ten aanzien van de 
jacht. De medewerkers van de stichting kwamen voort uit de gelede-
ren van de Haagse Vogelbescherming, een organisatie die zich door 
een stedelijk referentiekader kenmerkte. Al omvatte de stichting bij 
haar oprichting vogclhcfhebbers met verschillende visies op natuurbe-
scherming, naar buiten toe werd zij doorgaans vertegenwoordigd 
door jonge, wetenschappelijk gevormde mensen. Door hun stedelijke 
achtergrond en wetenschappelijke scholing onderscheidde deze jonge 
lichting zich van vertegenwoordigers van de meer gevestigde natuur-
beschcrmingsinstantics Jagers voelden zich vaak met opgewassen te-
gen deze 'goed gebekte stadsmensen' (DNJ 1976: 715). 
50 Onder de noemer 'naar een moreel en wetenschappelijk verant-
woord faunabeheer' streeft de stichting sinds haar oprichting naar af-
schatfing van de jacht Hierbij maakt zij gebruik van uiteenlopende 
strategieën Eén van die strategieën is het in de publiciteit brengen van 
'wantoestanden', 'excessen' en 'incidenten' op het terrein van de jacht 
Alhoewel Kritisch baunabeheer haar aandacht over alle als jachtwild 
geclassificeerde diersoorten heeft verdeeld, zijn enkele steeds van de 
bijzondere sympathie van de anti-jacht-bcwcgmg verzekerd geweest 
Dit geldt voor vogels in het algemeen en voor de ganzen in het bijzon-
der Zo heeft Kritisch Faunabeheer zich in 1976 ingespannen voor 
sluiting van de jacht op de kleine rictgans (Argus 1976, nr 1 11). 
Daarnaast heeft de stichting opgeroepen tot boycot van de door het 
International Wildfowl Research Bureau geïnitieerde waterwildtelhngen, 
die gebruikt zouden worden ter instandhouding van de jacht (Argus 
1978, nr 3 5-8, 10-11) Ze heeft een bnefkaartcnactic'Stop ganzen-
jacht' georganiseerd die aan de minister van Landbouw geadresseerd 
was (Argus 1979, nr 4 4-5) en het jaar 1979 uitgeroepen tot 'gan-
zcjaar', waarin door allerlei pubhkatics en acties de aandacht op de 
ganzen gericht werd In de inleiding van het 'ganzenumnier' van Argus 
eiste de voorzitter van Kritisch Faunabeheer 'permanente sluiting van 
de jacht op alle ganzen' (ibid 5) Terwijl de inspanningen van Kritisch 
Faunabeheer zich nog volop op de ganzen richtten, werd de jagers- en 
natuurbeschermmgswcTcld begin 1980 opgeschrikt door berichten m 
de pers die melding maakten van een 'ganzenslachting' in de Masten-
brockpolder, in de omgeving van Zwolle De 'ganzenoorlog' was be-
gonnen 
I 5 SPRAAKMAKLNDb INCIDENTEN 
Db АІГАІПЕ M A S T b N B R O r K P O L D I R 
'Jagersschandaal schokt Overijssel Gan7cnmoord in onderzoek', 
meldde De Telegraaf op 2 februari 1980 Berichten van gelijke strek­
king verschenen ook 111 andere dagbladen Zoals men uit de pers kon 
vernemen, hadden zich op 29 januari in de Mastenbrockpoldcr schen­
dingen van de Jachtwet voorgedaan Volgens de berichten waren al 
ruim voor zonsopgang ongeveer tien jagers begonnen op ganzen te 
schieten, en naar later bleek met munitie die voor de ganzejacht wette-
lijk verboden was Bovendien zouden er gedurende de bewuste jacht <; ι 
ongeveer driehonderd schoten zijn gelost, terwijl er slechts twee gan­
zen werden geraakt Dit deed vermoeden dat talrijke vogels waren 
aangeschoten, wat zelfs in jagerskring laakbaar geacht wordt Voor 
hun betrokkenheid bij deze overtredingen werden de twee eigenaars 
van het bewuste jachtterrein door de rechtbank te Zwolle veroordeeld 
tot een boete van in totaal vijfhonderd gulden en twee jaar voor­
waardelijke ontzegging van het recht o m te jagen met een proeftijd 
van twee jaar 2 0 
Dat dit voorval zoveel publiciteit kreeg, was vooral te danken aan 
de bemoeienis van Kritisch Faunabeheer Bestuursleden van de stich­
ting vertoefden als waarnemer m de Mastenbroekpolder en waren 
getuige van de ganzejacht aldaar Wat zij daar aantroffen vergeleek één 
van hen met het 'Ardennenoffensief (DNJ 1980 62·5) Deze waarne-
mers hebben de pers ingelicht (Лгсік lySo, nr 2/3 5) Gealarmeerd 
door de persberichten verzochten leden van de Tweede Kamer de 
verantwoordelijke ministers een onderzoek in te stellen naar de ach­
tergronden van de gebeurtenissen in de Mastenbroekpoldcr (DNJ 19H0 
159) De KNJV veroordeelde het 'incident' scherp (ibid ) en daagde de 
twee overtreders voor haar eigen ereraad Tijdens de zittingen van de 
ereraad kwam naar voren dat een van de in opspraak geraakte jagers 
via een advertentie in De Nederlandse Jager drie medejagers had aange­
trokken, die in januari 1980 de ganzejacht enkele dagen tegen betaling 
in zijn veld hadden bijgewoond een vorm van de veel besproken 
commerciële jacht In het veld van de beklaagden werd bijna dagelijks 
op ganzen gejaagd De KNjv-crcraad achtte deze frequentie ontoelaat-
baar en keurde daarom het gedrag van de twee jagers af De ereraad 
sprak zich niet uit tegen het commerciële karakter van de jacht, noch 
werd in het oordeel gerept over het aantal aanwezige jagers en het 
aanschieten van ganzen (DNJ 1980 624-625) De uitspraak van de ere-
raad was voor het KNjv-bestuur aanleiding om de twee jagers het 
lidmaatschap te ontnemen (ibid ) 
Naar aanleiding van de affaire Mastenbroekpolder publiceerde de 
KNJV een Nota Ganzenjacht, waarin het 'exces' weliswaar betreurd 
maar tevens geweten werd aan een 'klein aantal jagers op een beperkt 
aantal plaatsen' (DNJ 1980 889) Voor de 'bonafide' jagers werd in 
deze nota een aantal richtlijnen voor de ganzejacht uitgestippeld Hier-
bij stond de beperking van het aantal jagers en jachtdagen, naleving 
52 van de wet en voorkoming van Vick schieten'"' van ganzen voorop 
(ibid ) In kringen van kritische faunabeheerders veroorzaakte het 'ba-
gatelliseren' vaii het 'exces' tot 'incident' wrevel 'Het lijkt wel alsof 
alle publiciteit over schandalige jachtpraktijken slechts tot gevolg heeft 
gehad dat de KNJV haar leden nu adviseert om de ganzejacht intensief 
maar onopvallend te bedrijven', aldus de voorzitter van Kritisch Fau-
nabeheer (Argus 1981, nr 1 4). 
GANZLNOORLOG IN DE ÜOYPOLDLR 
Als overwintcnngsgcbicd van circa 50000 ganzen (DNJ 1983 57) 
stond het grensoverschrijdende natuurgebied aan de Nederrijn, waar-
van de Ooypolder deel uitmaakt, al enige tijd in de belangstelling van 
natuurbeschermers, wetenschappelijke onderzoekers en Kritisch Fau-
nabeheer (Argus 1979, nr 4 21-23) In het Duitse Nedcrnjngebied 
werd de jacht op ganzen in 197s gesloten, in Nederland is de jacht 
binnen wettelijke beperkingen nog steeds toegestaan De ganzen, die 
op Nederlands gebied overnachten en 's morgens naar hun 111 Duits-
land gelegen aasgebieden trekken, maken kans om op hun weg te 
worden opgewacht door Nederlandse jagers ^ 
Kritisch Faunabeheer observeerde het reilen en zeilen in de polder 
met argusogen Zoals enkele Ooysc jagers mij verzekerden werden zij 
111 het jachtseizoen 'geschaduwd' Op zaterdag 22 januari 1983 bevon-
den zich twee Duitscjournahsten in de Ooy om foto's te maken van de 
daar beoefende ganzejacht De ganzejagers werden op hun aanwezig-
heid attent gemaakt Toen zij het tweetal sommeerden zich te legiti-
meren, trachtten de journalisten 111 hun auto te ontvluchten Jagers 
reden de auto klem Bij de confrontatie tussen beide partijen verloor 
een van de jagers zijn zelfbeheersing en deelde hij één van de journalis-
ten een klap uit De twee Duitsers meldden zich vervolgens bij het 
politiebureau om daar aangifte te doen De betrokken jagers werden 
voor de rechtbank gedaagd De Arnhemse politierechter veroordeelde 
de jager die de klap had uitgedeeld tot een boete van driehonderd 
gulden 
In de Nederlandse en Duitse media werd dit 'incident' breed uit-
gemeten 22 De klap was al gauw uitgegroeid tot een 'massale vechtpar-
tij' tussen de tegenstanders van de jacht en een 'tiental' jagers In dit 
verband werd voor het eerst de term 'ganzcnoorlog' gebruikt De 
emoties laaiden niet alleen zo hoog op omdat in het Nedcrnjngebied 
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Ganzen boven de polder (foto: О. Капа) 
^4 internationale belangen een rol speelden, maar ook omdat de betrok-
ken jagers een jachtniethode toepasten die nogal tot de verbeelding 
sprak De jagers werd niet alleen verweten 'honderden' ganzen af te 
schieten en nog meer vogels te verwonden, maar ook dit op een laf-
hartige manier te doen, namelijk dat zij 'ziek geschoten ganzen met een 
twee meter lang touw aan een paal binden en dat door hun gekerm de 
wilde soortgenoten worden aangelokt' (DNJ 1983 58) De betrokken 
jagers ontkenden dit met nadruk (ibid 271) De minister van Land-
bouw, die door Kritisch baunabeheer verzocht was de ganzejacht 111 de 
Ooypolder te sluiten, zag geen reden op dit verzoek in te gaan, daar 
aan de ganzenpopulatie door dejacht geen afbreuk zou worden gedaan 
en bejaging met het oog op mogelijke landbouwschadc juist nood-
zakelijk zou zijn (Argus 1984, nr 1 10) 
Di / A A K KAMPI N 
Kritisch Faunabeheer liet zich niet ontmoedigen en zette haar acties 
tegen de ganzejacht voort Op verschillende plaatsen in het land 
wachtten sympathisanten van de stichting ganzejagers op met vuurpij-
len en kanonslagen, waardoor menige Ochtend op de ganzen' op een 
mislukking uitliep (Argus 1984, nr 4 4, 1985, nr 1 22) Pas in januari 
1986 haalde een dergelijke actie weer de landelijke pers O p 11 januari 
waren ongeveer zeventig sympathisanten van Kritisch faunabe-
heer in IJsselmuiden aanwezig om daar door het afschieten van vuur-
pijlen een ganzejacht te verstoren Zij hadden vertegenwoordigers van 
de media uitgenodigd, onder wie een cameraman van de NOS en een 
fotograaf van NKC Handelsblad In het bewuste veld hadden drie ja-
gers, veehouders uit Kampen, juist hun jacht, waarvoor zij lokganzen 
hadden gebruikt, beëindigd Toen een twintigtal actievoerders het 
veld betrad met het doel de lokganzen in beslag te nemen, kwam het 
tot een handgemeen, waarbij een jager een kaakfractuur opliep en de 
camera van de NOS-journahst vernield werd 
In de media werd aan dit voorval veel aandacht besteed 'Veldslag', 
'gewelddadige overval', 'terreur' waren vaak gebruikte termen ^3 De 
KNJV, die bij de Ooyse zaak volstond met een stelhngnarne waarin het 
optreden van de pers en de actievoerders werd veroordeeld, spande in 
de zaak Kampen een kort gedmg aan om zulke acties te laten ver-
bieden Tijdens de rechtszaak voor het Amsterdamse arrondissements-
gerecht werd bekend gemaakt dat ongeveer vijfentwintig actievoer-
dcrs, die iedere binding met een organisatie ontkenden, een overval S5 
gepleegd hadden op het bureau van de KNJV te Amersfoort, waarbij 
7ich schermutselingen voordeden en een deel van de administratie ont-
vreemd werd 24 Alhoewel deze overval niet rechtstreeks verband hield 
met de acties tegen de ganzejacht, laat het zien hoezeer de Oorlog' 
tussen jagers en hun tegenstanders geëscaleerd was 
De president van de Amsterdamse rechtbank verbood op straffe van 
een dwangsom het betreden van jachtvelden en het zich toeeigenen 
van lokvogels, handelingen die verstoring van de ganzejacht beogen 
De rechter achtte het echter geoorloofd dat Kritisch F aunabchcer door 
middel van demonstratieve acties haar doelstellingen kracht bijzette 
Jagers moeten de hinder die zij daarvan ondervinden accepteren, aldus 
de rechter Daarmee bleef het 'incidenteel onmogelijk maken' van de 
ganzejacht zoals met vuurpijlen, lawaai en vliegers vanaf de openbare 
weg toegestaan, mits de actievoerders zich daarbij niet schuldig maken 
aan wetsovertredingen (Arcw; 1986, nr 1 16-17) 
LOKCAN/EN 
De twee confrontaties tussen ganzejagers en actievoerders waar geweld 
aan te pas kwam, in de Ooypolder en bij Kampen, speelden zich af 
rond de jacht met lokganzen Nog meer dan de 'gewone' ganzejacht 
spreekt deze methode tot de verbeelding van de critici In de pers-
berichten die naar aanleiding van beide acties verschenen, werd er vaak 
melding van gemaakt dat het bij lokganzen zou gaan om 'aangescho-
ten of verminkte vogels die op de grond met hun geroep soortgenoten 
omlaag moeten lokken' (Argus 1986, nr 1 11) N o g afgezien van het 
feit dat de Jachtwet het werken met verminkte vogels verbiedt, is het 
gebruik van lokkers niet zo simpel als in de persberichten vaak wordt 
voorgesteld, aldus benadrukken jagers 
De kunst van de ganzejacht is het binnen schootsafstand krijgen van 
de doorgaans zeer hoog vliegende vogels Een vaak toegepast hulp-
middel hierbij zijn de lokganzen Veelal plaatsen jagers natuurgetrou-
we nabootsingen, vervaardigd van plastic of hout, dan wel improvisa-
ties van jutezakken met koppen en vleugels van geschoten ganzen, 
dichtbij hun schuilplaats Sommige jagers gebruiken in plaats van 
kunstmatige lokkers levende ganzen, dat wil zeggen tamme, door 
mensen grootgebrachte wilde ganzen Voor de jacht met levende lok-
kers wordt een aantal van deze handtamme exemplaren, de lokstal, op 
56 enkele meters afstand van de schuilhut van de jagers geplaatst O m 
vluchtpogingen te beletten zijn deze vogels met een voet aan een 
touwtje bevestigd, getuierd zoals jagers zeggen Wanneer wilde soort-
genoten passeren, 'roept ' de lokstal deze ganzen, die vaak neerstrijken 
De ganzen die voor het lokken worden gebruikt, behoren tot de wilde 
ganzesoorten Ze worden echter door jagers in gevangenschap groot-
gebracht Soms zijn lokkers generaties lang in handen van jagers Een 
stal wordt langzaam opgebouwd, want er moeten familiebanden tus-
sen de vogels groeien Het is met mogelijk losse ganzen bij elkaar te 
plaatsen Ganzen die bij de lokjacht gebruikt worden, voegen zich 
slechts bij 'familieleden' 
Hoeveel ganzejagers in Nederland gebruik maken van een lokstal is 
met bekend Wel is bekend dat het werken met lokkers, overgenomen 
van broodjagers, pas in de tweede helft van deze eeuw opgang deed 
onder Nederlandse jagers brvaren ganzejagers hebben er op gewezen 
dat het gebruik van lokkers juist helpt te voorkomen dat ganzen op te 
hoge afstanden worden beschoten, een euvel dat steeds door natuurbe-
schermers is aangehaald om hun roep om een verbod van de gan-
zcjacht kracht bij te zetten Bovendien zou dezejachtvorm een 'selec-
tieve' bcjaging mogelijk maken Daar de ganzen dichter bij de 
geweren komen, kunnen jagers zien waarop ze schieten, wat abusieve-
lijk doden van beschermde ganzesoorten voorkomt In de ogen van 
jagers draagt het gebruik van lokganzen bij tot 'diervriendelijk'jagen, 
waarvoor ze de term 'weidchjk" gebruiken De jacht met lokganzen 
werd om die reden door de KNJV aanbevolen (DNJ 1987 191) 
In het licht van de commerciële jacht bezien wordt de jacht met 
lokganzen echter problematisch Jagers die gasten tegen betaling m 
hun veld op ganzen heten jagen, maakten in toenemende mate gebruik 
van levende lokkers om de kans op succes te vergroten Een groot 
tableau nodigde op zijn beurt uit het aantal gasten op te voeren, waar-
door het tot schietkannonades op ganzen kwam Deze praktijken wer-
den sinds de 'ganzenoorlog' door de pers steeds weer bekritiseerd, 
verontruste Kamerleden stelden daarover vragen m het parlement, en 
deJachtraacT boog zich over maatregelen om de commerciële jacht m 
de toekomst aan banden te leggen Ook de KNJV sprak zich tegen deze 
praktijken uit en drong bij de minister van Landbouw aan op wettelij-
ke maatregelen (ibid ) Tot de in overweging genomen mogelijkheden 
behoorden het beperken van het aantal jagers per hut en het aantal 
lokganzen per jacht. Tegen de verwachtingen van dejagcrsvcreniging 57 
in kondigde de minister in 1987 aan de ganzejacht met lokkers te zullen 
verbieden, een maatregel waarmee de overheid tegemoetkwam aan de 
eisen van Vogelbescherming, die zich in de tussen jagers, natuurbe­
schermers en overheid gevoerde gesprekken over de lokganzen voor 
de afschaffing van deze jachtvorm heeft ingezet (ibid.) Daarmee is 
echter nog geen einde gekomen aan de beperkingen waarmee gan-
zejagers rekening moeten houden. Begin 1988 maakte de minister van 
Landbouw bekend een limiet te stellen aan het afschot van ganzen, een 
maatregel die onder de benaming limited bag al eerder werd over­
wogen 
1 . 6 JACHT IN НЬТ KRUISVUUR VAN MAATSCHAPPI LIJKE 
BFLANGCN 
De bij de 'ganzenoorlog' betrokken partijen zijn talrijk; de positie die 
zij daarin innemen is met altijd duidelijk en zeker niet onveranderlijk. 
Jagers willen de ganzejacht voortzetten De vogel-, dieren- en natuur­
beschermingsorganisaties houden thans een pleidooi voor sluiting van 
de jacht op deze vogels. Alhoewel deze organisaties nooit voorstander 
van de jacht geweest zijn en er steeds een 'gewapende vrede' met jagers 
bestond, is de eenduidige afwijzing van de ganzejacht in deze kring van 
relatief recente datum. Een felle tegenstander van de jagers in deze 
Oorlog' is de Stichting Kritisch Faunabeheer, een bijzondere exponent 
van de natuurbescherming en spreekbuis van de anti-jacht-bewcging. 
Een party die niet in een van de twee kampen - de voor- of tegen­
standers van de ganzejacht - te plaatsen is, zijn de landbouworga­
nisaties. Hen is het vooral te doen om de schade die ganzen veroor­
zaken aan landbouwgewassen. De overheid tenslotte tracht door 
afweging van argumenten een beleid te ontwikkelen dat recht doet aan 
de verschillende belangen. Door de vervlechting van verschillende be­
langensferen kan zij echter geen strikt neutraal standpunt innemen. 
Twee, gedeeltelijk tegengestelde ontwikkelingen in deze eeuw vragen 
om een verklaring. In het eerste geval gaat het om het naar elkaar 
toegroeien van de verschillende belangen van jagers, vogelbeschermers 
en de overheid in de eerste helft van deze eeuw — dit tegen de achter­
grond van een dalende ganzenpopulatie. In het tweede geval gaat het 
•^ 8 om de toenemende polarisatie tussen deze instanties sinds dejaren vijf-
tig tegen de achtergrond van een spectaculair stijgende ganzenpopula-
tie 
Rond de eeuwwisseling maakte men 7ich vooral m stcdelijk-intel-
Icctucle kringen zorgen over de bedreiging van wat men toen de 'oer-
natuur' noemde Het verdwijnen van woeste gronden, de ontbossing, 
de aantasting van duinen en milieuvervuiling door industrieën (Tellc-
gen 1979 37). maar ook de achteruitgang van dierpopulaties, zoals van 
ganzen, verontrustte sommige mensen De wens greep te krijgen op 
deze veranderingen, hiervoor een verklaring te vinden en tegenmaat-
regelen te nemen, stimuleerde de oprichting van de eerste organisaties 
die zich inzetten voor de dieren- en natuurbescherming De Neder-
landse Vereniging tot liescherming van Vogels was daar een exponent 
van 
De opkomst van eie natuur- en dierenbeschermingsgedachte is 
voornamelijk doch niet uitsluitend een stedelijk fenomeen (ibid 39) 
Zo lag de oorsprong van de Vogelbcscherm ing in het meest geürbaniseer-
de deel van ons land, de Randstad Driekwart eeuw na haar oprichting 
deed haar Haagse afdeling van zich spreken hieruit kwam immers de 
georganiseerde anti-jacht-beweging voort Ook 111 andere Westeuro-
pese landen werd de natuurbescherming gedragen door stcdehjk-bur-
gerhjkc groeperingen In het negentiende-ceuwse Zweden, aldus 
Lofgrcn (19H5) vormde 'dierenliefde' een strategie waarmee de stede-
lijke burgerij zich zowel van de boeren als van de adellijke en grond-
bezittende elite onderscheidde Nieuwe gevoeligheden, vooral met be-
trekking tot het doden van dieren, deden zich in het zeventiende- en 
achttiende-ceuwsc bngeland onder welvarende stedelingen voor ( Tho-
mas 1983 181-191) 1 liornas heeft gewezen op het verband tussen de 
toename van deze gevoeligheden en de groeiende fysieke en ruimtelij-
ke afstand ten aanzien van dieren in de steden (ibid 300) Vanuit deze 
distantie ontwikkelde zich een nieuwe belangstelling voor de natuur 
als studie-object Al in de zeventiende eeuw waren 'natuurstudics' een 
geliefde bezigheid van de Engelse burgerij, m de negentiende eeuw 
was dit ook het geval bij de middenklassen m andere Furopese landen 
(ibid 280-281) 
Kenmerkend voor de stedehjk-burgcrlijkc kijk op de bestudeerde 
dieren was de neiging deze te vermenselijken Met name vogels wer-
den, zoals we hiervoor gezien hebben, gewaardeerd om gedragsken-
merken die burgerlijke deugden tot uitdrukking brachten Het gedrag S9 
van vogels inspireerde vogclliefhebbcrs burgerlijke idealen op deze 
dieren te projecteren, om ze vervolgens als een model voor een ideale 
samenleving te zien. Deze ideeën zijn van invloed gebleken op het 
wetenschappelijk onderzoek dat in deze eeuw naar onder meer ganzen 
is verricht. Dit onderzoek heeft de burgerlijke visie bevestigd. Teke-
nend was het instellen van ganzereservaten, gebieden waaruit mensen 
zich geheel terugtrokken om de ganzen een gast- en vooral jachtvrijc 
ontvangst te bereiden en een ongestoord verblijf te garanderen. Vreed-
zame coëxistentie van mensen en deze 'antropomorfe' wezens waren 
daarvan de achterliggende ideeën ín tegenstelling tot dierenliefhebbers 
uit de stad achtten jagers het een uitdaging deze 'oervogcls' op een 
speelse wijze m hun macht te krijgen. De jacht met levende lokkers 
waarbij jagers proberen de ganzen met hun eigen wapens te verslaan 
was daar een sprekend voorbeeld van. Dit vormde een pervertering 
van het burgerlijke ideaal. De 'harmonische ganzcmnaatschappij' werd 
door het gewelddadig ingrijpen van jagers immers verstoord 
In de eerste helft van deze eeuw was slechts een klein aantal mensen 
op de hoogte van de ganzcnproblematiek, namelijk vogelbeschcrmcrs, 
jagers en enkele wetenschappelijke onderzoekers. In de tweede helft 
mengden zich verschillende stemmen m de discussie omtrent de gan-
zen. Dat de stcdelijk-burgcrlijke visie m de loop van deze eeuw terrein 
heeft gewonnen hangt samen met verbeteringen op het gebied van de 
communicatie en met veranderende machtsverhoudingen Het bescha-
vingsoffensief dat in de eerste helft van deze eeuw door de natuurbe-
schernnngsinstanties in Nederland gevoerd werd, had het herstel en 
behoud van de natuur zoals die er rond de eeuwwisseling had uit-
gezien, hoog in het vaandel staan (Dekker & Van Leeuwen 1982. 2) 
Onder deze gemeenschappelijke noemer hebben uiteenlopende moti-
vaties niet tot onoverkomelijke tegenstellingen tussen natuurbescher-
mers, wetenschapsbeoefenaars, politici en jagers geleid. Na de Tweede 
Wereldoorlog, en met name vanaf de jaren zestig, werd dit streven 
echter ter discussie gesteld en m toenemende mate als problematisch 
ervaren. In die tijd deden zich grootschalige milieuproblemen voor, 
die tot alarmerende pubhkaties leidden. Carsons Silent Spi mg (1965) 
alsmede de geschriften van de Club van R o m e zijn daar voorbeelden 
van. Hierdoor werd het besef van de gemeenschappelijke afhankelijk-
heid van het aardse leefmilieu versterkt (Teilegen 1979· і7). Deze ont-
Сю wikkelingen brachten veranderingen teweeg in de beoetening van de 
natuurwetenschappen Er ontstonden nieuwe 'milieuspecialismen' bin­
nen en buiten de natuurwetenschappen (ibid ), en een nieuwe lichting 
biologen onderwierp bestaande natuurbeelden aan kritisch onderzoek 
Uit deze kring kwamen de zogenaamde 'non-mtcrvcntionistcn' voort 
biologen die de theorie van een natuurlijk evenwicht aanhangen en 
menselijk ingrijpen van de hand wijzen (Dekker & Van Leeuwen 1982 
8b) De pubhkatie De Veluwc tiatuurhik71 (Van de Veen 1975) die nogal 
opzien baarde omdat daarin het uitzetten van wolven bepleit werd, 
kwam uit deze 'kritische' biologie voort 
Milieubewust en maatschappijkritisch geworden natuurliefhebbers 
zaaiden in dejaren zestig onrust m de traditionele natuurbeschermings­
organisaties (Tellegen 1979 59) Sommigen ontpopten zich als milieu­
activisten die het actievoeren niet schuwden Niet alleen organiseerden 
zij demonstraties en ontplooiden zij activiteiten op het gebied van 
voorlichting en onderzoek, ook eisten zij democratisering binnen de 
bestaande organisaties (ibid ) De afwijzing van de 'plezierjacht' door 
onder meer Vogelbescherming en Natuurmonumenten is een duidelij­
ke aanwijzing van het toenemende machtsverlies van de meer conser­
vatieve leden Hierdoor kwam een proces op gang in de loop waarvan 
de elite, die vanouds de besturen had gevormd, steeds meer plaats ging 
maken voor een nieuwe lichting natuurbeschermers Daarnaast wer­
den allerlei nieuwe bewegingen en organisaties opgericht die met be­
zwaard waren met een 'elitair' verleden (ibid ) Kritisch haunabcheer is 
daar een voorbeeld van In het verlengde van deze democratisering en 
differentiatie verdween de consensus en verdraagzaamheid die de 
'groene sector' sinds de eeuwwisseling gekenmerkt had De nieuwe 
natuurbescherming bond de strijd aan tegen de groeperingen die na-
tuurbeheersmg hoog in hun vaandel hadden staan, zoals de jagers De 
kritische natuurbeschermers namen geen genoegen met wettelijke re­
gels die op de vrijheden van jagers beknibbelden, maar eisten een 
jachtverbod Natuur- en milieuproblemen waren politiek gevoelige 
kwesties geworden De publiciteit die de acties van kritische natuurbe­
schermers kregen, heeft haar effect op het jachtbclcid niet gemist De 
regelgeving van de ganzejacht was daar een duidelijk voorbeeld van 
Door de toename van het aantal hier overwinterende ganzen kwa­
men deze in de belangstelling te staan, met alleen bij internationale 
natuurbeschermingsorganisaties, maar ook bij de media Aan het begin 
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van dejaren tachtig was een door duizenden ganzen bevolkt weiland 
nieuws, daar zich hier nooit eerder een dergelijk verschijnsel had voor-
gedaan De ganzen bleven in het nieuws, omdat met hun aantal ook de 
problemen groeiden Terwijl er onder boeren steeds meer stemmen 
opgingen die een oplossing van de ganzenproblcmatiek eisten, be-
pleitten vogelbeschermers de protectie van deze vogels In de daarmee 
gepaard gaande elkaar doorkruisende belangen gingen jagers een pre-
caire positie innemen opeens kwamen hun verrichtingen in de pu-
blieke belangstelling te staan De acties van Kritisch Faunabeheer tegen 
de ganzejacht zorgden voor een explosieve situatie, die nog aangewak-
kerd werd door 'nieuws'gierige journalisten Hun berichten over de 
ganzejacht werden op de voorpagina van landelijke dagbladen afge-
drukt, hetgeen duidelijk maakte dat deze berichtgeving inspeelde op in 
de maatschappij levende gevoeligheden Door de tussenkomst van de 
media en de anti-jacht-beweging, alsmede door de internationale aan-
dacht, groeide de ganzenproblcmatiek uit tot een 'oorlog' De pu-
bliciteit droeg niet bij tot een betere beeldvorming omtrent de jacht 
De roep naar volledige bescherming van deze vogels klonk menige 
niet-jagende krantenlezer sympathieker m de oren dan het pleidooi 
voor een beperkt afschot Door gebruik te maken van onderzoeksge-
gevens diejuist de stcdehjk-burgerlijke visie op de 'ganzenmaatschappij' 
bevestigden, wisten natuurbeschermers de sentimenten van met-jagers 
te bespelen Zoals Thomas heeft laten zien was een dergelijk mechanis-
me ook bij het ontstaan van nieuwe gevoeligheden ten aanzien van de 
natuur m het achttiende-eeuwse hngeland werkzaam Toen 'de natuur' 
in sentimenteel opzicht dichter bij de mensen gebracht werd, groeide 
ook de 'liefde' daarvoor, terwijl de fysieke afstand juist groter werd 
(Thomas 19X3 261) 
Deze veranderingen bleven met zonder invloed op de jachtwet-
gevmg en het overheidsbeleid Aan het begin van deze eeuw werden 
deze m hoge mate bepaald door jagers zelf Zoals v\e gezien hebben 
slaagden zij er destijds 111 ganzen als jaagbaar wild 111 dejachtwet op-
genomen te krijgen Met het toenemende aantal internationale ver-
dragen, waardoor de bevoegdheden van de Nederlandse overheid be-
perkt werden, veranderde dit Het nationale ganzenbcleid kwam 
hierdoor onder druk te staan van zowel internationale belangen alsook 
van pressiegroepen m de eigen samenlevingen Het stedehjk-burger-
hjke ethos deed langs deze weg zijn intrede in het overheidsbeleid In 
dit licht moeten we de oprichting van ganzercservaten en het zoeken 6 ч 
naar voor ganzen 'minder fatale' strategieën tegen landboiiwschadc 
7ien. In de stedehjk-burgcrlijke visie op natuurbescherming was niet 
alleen geen plaatb voor het doden van, maar evenmin voor een speelse 
krachtmeting met dieren In het verbod op de jacht met levende lok-
ganzen komt deze houding naar voren Het jachtbclcid en de wet-
geving confronteerden jagers steeds meer met voor hen ongunstige 
maatregelen 
Tegen de achtergrond van toenemende kritiek, negatiever worden-
de publiciteit, gewelddadiger acties en groeiende bedreiging werden 
verschillen binnen dcjagerswcreld zichtbaar. Jagers kwamen gedeelte-
lijk aan de kritiek tegemoet door 'overtreders' te berispen en zoals in 
het geval van de affaire Mastcnbroekpolder uit hun vereniging te sto-
ten De kritiek die zelfs in jagerskrmg op de commerciële ganzejacht 
geoefend werd, attendeert ons op het onderscheid tussen 'jacht uit 
winstbejag' en 'jacht omwille van de jacht', op het onderscheid tussen 
'goede' en 'slechte' jagers, en tussen leden van de jagers vereniging en 
met-leden In de volgende hoofdstukken wil ik de interne differentiatie 
van de jagerswcrcld in kaart brengen Ik w il daarbij m het bijzonder 
letten op het ethos van jagers dat verschilt van de stedelijk-burgcrhjkc 
opvattingen, waarin voor het doden van dieren 'voor het vermaak' 
steeds minder plaats is. 
64 HOOFDSTUK 2 
Jagers 
2 I INLEIDING 
'Niet weinigen beschouwen de jacht als 
een immoreel bedrijf, een wrede hobby 
voor bevoorrechte rijke heden ' ' 
'Jacht is een statussymbool geworden 
ben elitaire sport, voornamelijk bedreven 
door "upper ten" '2 
'Het opvallendste aspect aan de jacht is 
dat er een zekere status aan wordt 
ontleend Helemaal wanneer het een 
soort hcrenjacht wordt, waarbij je 
zakenrelaties kunt uitnodigen '3 
'Ik stel me jagers voor als van die dikke 
directeuren die in het wild eens lekker 
gaan knallen '4 
'Vroeger dacht ik Dat is 'm, dus alsof 
'De Jager' bestaat Dus ik dacht alleen 
aan die WD'e r zeg maar Conservatief, 
paternalistisch, enzovoort, dus toch een 
bepaalde maatschappelijke bovenlaag, 
kleine adel misschien of daarvan 
afgeleid '^  
Deze citaten uit het SP-Rapport Jachtreputatie laten zien dat veel Neder-
landers jagers associëren met een elite In veler ogen is jagen om het in 
termen van Thorstcin Vcblen te zeggen conspicuous consumption van een 
íeiiHrf class, een expressiemiddel en tevens cen bevestiging van een 
hoge status Deze beeldvorming, die nauwelijks nuanceringen toelaat, 
is geen recent verschijnsel ' 
Een blik achter de façade leert evenwel dat jagers oog hebben voor 
nuanceverschillen in eigen kring en deze op velerlei manieren tot uit-
drukking brengen Zij zijn met zozeer gepreoccupeerd met de beeld-
vorming van niet-jagers, maar veeleer met hun relatie tot andere ja-
gers Hun doen en denken draait vooral om de jachtburcn' die 
'meeprofiteren' van de wildstand in het eigen veld, om de 'rijkaard' die 
zijn jachtterrein op andermans kosten almaar blijft uitbreiden, om de 
'stadse jager ' die slechts twee keer per jaar komt jagen terwijl het in zijn 
veld 'stikt van de vossen', of om de stropers die onder het wild dood en 65 
verderf zaaien 
Eén criterium waardoor jagers zich kenmerken is hun legale status 
Jagers die de jacht legaal beoefenen beschikken over een document, de 
jaarlijks opnieuw aan te vragenjachtakte^, waaruit blijkt dat zij op een 
bepaald terrein in de gelegenheid zijn te jagen met een geweer Een 
jachtakte legaliseert tevens de daarop vermelde jachtgeweren Jagers 
die in bezit zijn van een dergelijk document heten jachtaktehoudcr 
Deze term is ontleend aan de ambtelijke taal en wordt in de spreektaal 
weinig gebruikt In de jagerswereld is het gebruikelijk om jagers zon-
derjachtakte met de term stroper aan te duiden In de ogen van jacht-
aktehouders zijn stropers géén jagers 
Juridische scheidslijnen voldoen echter niet om de nuanceverschil-
len te begrijpen die jagers 111 eigen kring aanbrengen Steeds weer gaan 
in de jagcrswcreld stemmen op om aan bepaalde categorieën jacht-
aktehouders de titel 'jager' te weigeren Hieraan liggen verschillende 
overwegingen ten grondslag, die voor een deel te maken hebben met 
de sociale achtergrond van de leden van het 'Groene Gilde' Jagers 
onderscheiden zich van elkaar door hun afkomst, beroep, woonplaats 
en relatie tot het grondbezit Deze kenmerken liggen ten grondslag aan 
de classificaties die men in de jagerswereld hanteert In dit hoofdstuk 
zullen vooral de sociale categorieën centraal staan waarin de legaal 
opererende jagers elkaar indelen Jachtopzichters en illegaal opererende 
jagers' komen in de volgende hoofdstukken aan de orde 
Voor de verschillende categorieën zijn in de jagcrswcreld specifieke 
termen in omloop zoals broodjager, boerjager", gastjager", om een 
willekeurige greep te doen Onder jagers bestaat geen consensus om-
trent de betekenis van deze termen Die verschilt naar gelang de con-
text waarin ze gebruikt worden De meeste termen zijn verwijzings-
termen, zij dienen ertoe andere categorieën aan te duiden Andere 
termen dienen als zclfvcrwijzingstcrmcn, als aanduiding voor de cate-
gorie waartoe een jager zichzelf rekent Tenslotte zijn er nog termen 
die gebruikt worden om leden van een categorie aan te spreken, aan-
sprecktermen 7 Deze termen, die deel uitmaken van het jagersvoca-
bulaire, zijn niet van dezelfde orde maar overlappen elkaar Ze zijn 
context-gebonden, en één en dezelfde persoon kan m verschillende 
categorieën vallen 
De nuanceverschillen in de terminologie verschaffen inzicht m de 
66 wijze waarop jagers interne grenzen definieren, verdedigen en bevesti-
gen Termen als heerjagcr" en boerjager, klein jager" en groot jager" 
duiden op statusvcrschillen in de jagerswercld Deze termen doen ver-
moeden dat de aldus aangeduide categorieën in een hierarchische rela-
tie tot elkaar staan In dit hoofdstuk wil ik inzicht verschaffen in de 
wijze waarop jagers zich van elkaar onderscheiden, welke termen zij 
daarbij gebruiken en welke betekenissen zij daaraan verbinden Tevens 
zal ik laten zien hoe de hierarchische relaties tussen verschillende cate-
gorieën jagers in de loop van deze eeuw zijn veranderd en hoc dit tot 
uitdrukking komt in de terminologie Ten slotte wil ik, om terug te 
komen op de beeldvorming omtrent de jacht in onze samenleving, 
nagaan in hoeverre de associatie met elite voor jagers een motief vormt 
om het lidmaatschap van het 'Groene Gilde' te ambiëren 
2 2 HLERJAGLRS 
Een jonkheer, die ik hier Gerard zal noemen, wordt door zijn jacht-
vnenden en -personeel een 'hcerjager van de oude stempel' genoemd 
Terwijl het in zijn jathtcombinatie gebruikelijk is dat de jagers, drij-
vers en andere helpers elkaar tutoyeren, noemen ze hem 'meneer Ge-
rard' De drijvers, die onder plaatselijke boeren gerecruteerd worden, 
noemen hem achter zijn rug om ook 'de heer' Alleen voor zijn intie-
me vrienden, enkele leeftijdgenoten onder de jagende leden van de 
combinatie, heet hij Gerard 
De jonkheer is afkomstig uit een adellijke familie, die landerijen 
bezit in Oost-Nederland en België Hij is bijna zeventig jaar oud en 
woont in de buurt van Utrecht 'voor de zaken' zoals hij zegt Enkele 
weken per jaar brengt hij door op zijn landgoed In zijn familie is de 
jacht een traditie, hij weet met anders dan dat de mannelijke leden 
gepassioneerd jager waren Zo is de jonkheer van jongs af aan met de 
jacht vertrouwd Toen hij tien jaar oud werd kreeg hij zijn eerste 
geweer en schietlessen van zijn vader Onder leiding van hun jacht-
opzichtcr raakte hij al gauw bedreven in het schieten van konijnen 
Zijn eerste haas schoot hij toen hij twaalf was, en op zijn zestiende 
maakte hij zijn debuut als jager op een grote drijfjacht op het landgoed 
Zijn familie heeft connecties met het vorstenhuis De 'oude heer', zoals 
'meneer Gcrards' vader wordt genoemd, heeft met prins Hendrik ge-
jaagd, en de zoon heeft al vaker de prinselijke fazantejacht bijgewoond 67 
Terwijl de jonkheer over deze relaties weinig mededelingen doet, 
schetsenjachtopzichter Gijs en enkele drijvers die als helpers aanwezig 
mochten zijn een kleurrijk beeld van de koninklijke jachten Onmis-
kenbaar ontleent de hele combinatie prestige aan de connecties met het 
vorstenhuis, men acht zichzelf een vleugje exclusiever danjachtgczel-
schappen die op een vergelijkbaar niveau opereren maar met 'met de 
prins jagen' 
De glans die van de hoofse jacht op de jonkheer afstraalt, compen-
seert het recentelijk geleden statusverlies Terwijl namelijk zijn vader 
de jacht in eigen handen wist te houden, zag zijn zoon zich genood-
zaakt het jachtgenot te delen De kosten voor het jachtbedrijf waren 
voor cén persoon steeds moeilijker op te brengen Zoals de jonkheer 
mij berichtte, is er jaarlijks een bedrag van tachtigduizend gulden mee 
gemoeid, waarbij inbegrepen het salaris voor de jachtopzichter, diens 
auto, het materieel, vijfhonderd gekweekte fazanten en de representa-
tiekosten voor de drijfjachten In 1972 richtte de jonkheer een jacht-
combinatie op Het bleek met moeilijk te zijn geïnteresseerden in de 
eigen sociale kring te vinden die bereid waren een financiële bijdrage 
aan de jacht te leveren De acht jagende leden van de combinatie zijn 
overwegend afkomstig uit zijn familie, één jager is een oude zaken-
vriend en twee zijn 'buren' van de jonkheer Deze twee buren hebben 
hun bezit dat aan het landgoed grenst m de combinatie ingebracht 
Dankzij deze constructie kan het gezelschap over circa vijftienhonderd 
hectare jachtterrein beschikken, wat voor Nederlandse omstandighe-
den aanzienlijk is 
De benaming heerjager en de daarvan afgeleide hcrenjacht worden 
vanouds gebruikt om jagers uit grondbezittende kringen aan te dui-
den Zij onderscheidden zich van andere jagers doordat zij de jacht 
uitsluitend voor het vermaak beoefenden In deze eeuw heeft de term 
hcerjager een betekenisverandering ondergaan, die ertoe geleid heeft 
dat jagers deze benaming zoveel mogelijk mijden 
Oorspronkelijk verwezen de termen heerjager en hcrenjacht naar 
het bijzondere karakter van de jachtrcchtcn van geprivilegieerde groe-
peringen in ons land, namelijk de zogenaamde 'heerlijke jachtrechten' 
van feodale oorsprong Kenmerkend was dat een houder van heerlijke 
jachtrcchtcn de jacht kon uitoefenen op gronden die in bezit van der-
68 den waren De eigenaar moest zich van iedere poging om wild op zijn 
eigen grond te bemachtigen onthouden, hij zou zich immers schuldig 
maken aan stroperij Veelal waren 'heren' van adel Maar in de acht-
tiende eeuw trachtten burgerlijke regenten zich door koop in het bezit 
te stellen van een heerlijkheid, vanwege de daarmee verbonden titel en 
de vis- cnjachtrechtcn (Keunmg 1979 177) Hiermee zij echter niet de 
indruk gewekt dat enkel eigenaren van heerlijkheden tot de jacht ge-
rechtigd waren Ook grootgrondbezitters, al dan niet van adellijke 
herkomst, beschikten over jachtrechten, voor zover op hun grond 
geen heerlijk recht rustte 9 Heerlijke jachtrcchtcn, althans resten daar-
van, hebben pas in 1923 plaatsgemaakt voor een regeling waarbij het 
jachtrecht onlosmakelijk verbonden werd met grondbezit 
De associatie van de jacht met een adellijk privilege werd in de hand 
gewerkt door het voortbestaan van met alleen heerlijke rechten, maar 
ook van de dominantie van adel en aristocratie op het terrein van de 
jacht Voor een belangrijk deel ontleende deze categorie van hcerjagers 
haar identiteit en legitimiteit aan de toonaangevende hoofse jacht. Im-
mers, de vorsten van Oranje-Nassau heten zich op jacht vaak ver-
gezellen door een jachtgevolg De kem daarvan werd doorgaans ge-
vormd door leden van de hofhouding en telgen uit aanzienlijke 
families (Van Evcrdmgen 1984 168) De koning en later de prins-
gemaal waren ook gast op jachten in de heerlijkheden en op land-
goederen,10 zodat heerjagers met hoofse jagers een jachtcultuur deel-
den Dit was vooral het geval bij de 'gro te jagers in het land' Met deze 
term werden de grootste landeigenaren in Nederland aangeduid, zoals 
de familie Van Pallandt die een deel van het hedendaagse Nationale 
Park 'De Veluwczoom' en het Landgoed 'Het Planken Wambuis ' tot 
haar privé-bezit kon rekenen, in totaal een oppervlakte van enkele 
duizenden hectares grond. Ook de familie Krollcr-Muller maakte deel 
uit van de 'grote jagers' Haar nalatenschap bestond uit het zesduizend 
hectare omvattende park De Hoge Vcluwe (bygenraam 1970 164-
165) 
In jagerskring is het thans de gewoonte om terugkijkend naar de 
geprivilegieerde jagers van weleer deze met de term heerjager aan te 
duiden Het lijkt me echter van belang om stil te staan bij nuancever-
schillen 111 het gebruik van deze benaming. Het is opvallend dat men in 
de jachthteratuur rond de eeuwwisseling de aanduiding hcerjager zel-
den aantreft De auteurs van deze werken maakten zelf deel uit van de 
jagende elite Als zij over de jacht schreven, de jacht zoals die in hun 69 
kringen werd beoefend, dan duidden zij zichzelf met 'jager' aan. Dit 
was geen teken van bescheidenheid, integendeel. Volgens de toen vige­
rende opvattingen was de titel 'jager' voorbehouden aan personen van 
stand, de adel, de grondbezittende elite, regenten en notabelen die 
volgens de voor deze categorie kenmerkende regclsjaagdcn. Wie daar­
van afweek, heette niet jager en zijn verrichtingen met jagen. Juist door 
aanspraak te maken op de schijnbaar eenvoudige benaming 'jager' 
benadrukten zij het eervolle karakter en de exclusiviteit van het 
groepshdmaatschap 
Ondanks de afschaffing van de heerlijke jachtrechten en de jacht-
pnvilegcs in 1923 veranderde er tot aan de Tweede Wereldoorlog 
weinig in de sociale samenstelling van de jagerswereld. Terwijl de 
juridische taal aangepast raakte aan de veranderingen in de Jachtwet, 
het jachtrecht heette voortaan jachtgenot en de ]achthecr werd jacht-
houder, bleven de in het jagersjargon gebezigde benamingen dezelfde. 
De term hcerjagcr dook slechts sporadisch op, en voor zover die al 
gebruikt werd, gebeurde dit zelden door de heren zelf Al 111 dejaren 
dertig, maar met name vanaf dejaren vijftig, deden zich daarin duide­
lijke veranderingen voor. In de advertentierubriek van De Nederlandse 
Jager trof men opeens veelvuldig de term hcerjagcr aan Het ging 
hierbij met name om advertenties waarin jagers jachtvelden te huur 
vroegen of aanboden: 
'Klcinwildjacht gevraagd of deelname, 'Jachtterrein Wcidclijk heer-jager zoekt 
door hcerjagcr, liefst midden of westen goed bezet jachtterrein, niet verder dan 
des lands . . . ' (DNJ 1955, nr. 4) ca 70 km van Amsterdam gelegen. Evnt. 
opn. m combinatie Gaarne opgaaf van 
'Aangeboden - Mooi jachtterrein, Ζ Η. ligging, afschot, en?, onder lett. . . . ' (DNJ 
groot 600 ha Zoek een hecr-jagcr. ' 1955. η Γ · 37)· 
(DNJ 1955, nr 11). 
Deze trend zette zich voort in dejaren zestig, en zelfs in de eerste helft 
van dejaren zeventig kon men deze advertenties nog lezen. Heerjager 
was echter met meer synoniem met grondbezittende elite, adel, regen­
ten en notabelen Veeleer noemden zich nu hcerjagcr de kapitaalkrach­
tige stedelijke burgers, die door de economische hausse tot de sociale 
stygers zijn gaan behoren De7e groepering had geld maar geen eigen 
yo grond, en doorgaans vormde de jacht in dat geval geen familietraditie 
Deze 'nieuwe' elite trachtte haar pas verworven sociale positie te be-
vestigen door allerlei gedragingen van de 'oude' elite na te bootsen, 
onder meer de jacht Het waren de parvenu's die zich de benaming 
hcerjagcr aanmaten en bewust hanteerden 
Een opvallend contrast met de advertenticrubnck vormden de ove-
rige pagina's van De Nederlandse Jager Daarin troffen we de term 
heerjager slechts zelden aan, en als die gebruikt werd, stond die conse-
quent tussen aanhalingstekens Sinds de jaren vijftig was er op deze 
pagina's rechtstreekse kritiek op de gedragingen van heerjagers te vin-
den Het volgende 'Sinterklaasversje' dat in De Nederlandse Jager (1951 
414) stond afgedrukt, geeft daar een indruk van 
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Het hoeft geen verbazing te wekken dat voor De Nederlandse Jager 
schrijvendejagers, overwegend afkomstig uit de oude grondbczittende 
elite, zich fel tegen de nieuwe heerjagers keerden Zij behoorden im-
mers tot de 'hecrjagcrs van de oude stempel', die het met nodig hadden 
via advertenties aan jachtgelegenhcid te komen In haar kritiek liet de 
oude elite doorschemeren dat zij de jacht door de parvenu's in discre-
dici gebracht zag De oude jagersdite noemde de nieuwkomers dan 
ook denigrerend 'heerjagers van dit soort' 
In de loop van de jaren zeventig tenslotte is de term hcerjagcr in 
onbruik geraakt De heerjagers van weleer worden nu als een karika-
tuur afgeschilderd 'Ze kleden zich in Engelse tweed en plusfours en 
komen in een auto met chauffeur' (DNJ 1984 205) Jagers ervaren het 
zelfs als pijnlijk heerjager te worden genoemd Zo acht 'meneer Ge-
rard' het van belang dat men hem met respect bejegent, maar hij 
ontkent dat 'de heer' zijn bijnaam is 
2 . 3 - BROODJAGERS 
Jager Thijs, die al ver m de zeventig is, begeleidt 'heren', zoals hij zijn 
gasten pleegt te noemen, op waterwildjacht. Thans doet hij dit voor 
zijn plezier, maar enkele jaren geleden voorzag hij daarmee gedeelte-
lijk in zijn levensonderhoud. Thijs is een van de laatste broodjagers die 
aan de kust van het IJsselmeer nog actief zijn. Hij werd begin van deze 
eeuw geboren m een kinderrijk gezin. Zijn vader werkte 's zomers als 
dagloner bij Friese boeren; 's winters was hij broodjager en visser. Thijs 
heeft slechts twee jaar lang de lagere school bezocht, en dit alleen in de 
winter omdat hij 's zomers werd ingeschakeld bij de inspanningen van 
het gezin om aan de kost te komen Maar ook 's winters bracht hij 
weinig tijd door op school, omdat dan zijn belangstelling uitging naar 
de eende- en ganzejacht Toen Thijs clfjaar oud was, bracht zijn vader 
hem als hulpje bij een eendenkooiker - ' onder. Enkele jaren lang heeft 
Thijs daar eenden geslacht, het kooibos" schoongchouden, de vang-
pijpen" opgeknapt en tenslotte eenden leren vangen Zijn hoop om de 
kooiker op te volgen werd tenietgedaan doordat de eigenaar van de 
eendenkooi de exploitatie wegens tegenvallende vangstresultaten op-
gaf. Voor Thijs zat er mets anders op dan om net als zijn vader als 
dagloner te gaan werken en buiten het seizoen met jagen en vissen aan 
de kost te komen. Zijn hart ging vooral uit naar het laatste. Dit bleek 
toen hij voor enige tijd vast emplooi vond bij een bnese hereboer, die 
met de jacht niets op had en zijn bedienden verbood zich daarmee 
bezig te houden. Thijs hield het bij deze boer met lang uit en verkoos 
een 'vnj leven' zoals hij dit noemt. Hij werd berocpsjager en ging nog 
slechts bij uitzondering voor boeren werken. 
Voor de Tweede Wereldoorlog was het met moeilijk om cenjacht-
vergunnmg te krijgen. De meeste boeren die Thijs kende, tekenden" 
dejachtvergunning zonder een tegenprestatie te vragen, andere waren 
met een koppel eenden tevreden. Van september tot februari leefde 
Thijs van de waterwildjacht Een groot deel van de op de ochtendtrek 
geschoten eenden, ganzen en watersnippen verkocht hij nog dezelfde 
ochtend in de dorpen en steden die hij te voet kon bereiken — een fiets 
kon Thijs zich met permitteren 's Winters ving hij ook bunzmgs, daar 
de pels van deze kleine roofdieren veel geld opbracht. In het vroege 
voorjaar maakte de jacht plaats voor het pahngvissen en het rapen van 
kievitseieren. Zowel de palingen, die hij zelf rookte, als de kievitseicrcn 
72 verkocht hij gewoonlijk op de markt in de omliggende stadjes 's 
Zomers leefde Thijs van het vissen 
Na de oorlog kon Thijs tegen gunstige voorwaarden aan cenjacht^ 
komen Alhoewel het aan het IJssclmcer met het wild goed gesteld 
was, leverde de verkoop van geschoten wild en gevangen vis met 
genoeg op om van rond te komen In de jaren zestig begon Thijs 
regelmatig jagers tegen betaling mee te nemen op waterwildjacht 
Thijs' zaken ontwikkelden zich voorspoedig Door mond- to t -mond-
rcclame kreeg hij een omvangrijke clientèle Zelfs uit Duitsland, België 
en Italie kwamen 'heren' bij hem eenden schieten Thijs kreeg er echter 
genoeg van, als jagcr-in-hart-en-mcren ging hij van deze schietpartijen 
walgen Sinds hij een uitkering ontvangt, neemt hij nog slechts 'heren' 
mee die hem aanstaan Hij heeft meestal slechts één gast per week, 
jagers die hij al jarenlang kent en die ieder seizoen terugkeren Al-
hoewel Thijs met ontkent dat hij het geld best kan gebruiken, voor een 
ochtend op de eenden met Thijs is een jager honderd gulden ver-
schuldigd, heeft het jagen met 'heren' nu een andere waarde voor hem 
gekregen Het 'vrije' leven, Thijs is nooit getrouwd, is vooral een 
eenzaam bestaan Naarmate hij ouder wordt, wordt het steeds riskan-
ter om alleen op jacht te gaan Thijs is thans afhankelijk van zijn gasten 
om zijn geliefde waterwildjacht te kunnen beoefenen 
Volgens een veel gehoorde mening in jagerskringen bestonden er in de 
eerste helft van deze eeuw slechts twee categorieën jagers heer- en 
broodjagers Terwijl heerjagers voor hun vermaak jaagden, bemach-
tigden broodjagers het wild voor de verkoop (DNJ 1977 12) Hoewel 
het jachtbcdrijf voor beide categorieën jagers vaak een familietraditie 
was, maakten zij deel uit van zeer verschillende maatschappe-
lijke kringen, extremen in zeker opzicht De broodjacht had haar 
economische betekenis niet alleen te danken aan de gunstige geografi-
sche ligging van Nederland ten opzichte van de trekroutes van ver-
schillende vogelsoorten, maar ook aan zijn waterrijkdom, waardoor 
het land vanouds als pleisterplaats voor het waterwild zeer aantrekke-
lijk was In Nederland werden verschillende vangsttechniekcn ont-
wikkeld om van deze natuurlijke rijkdom gebruik te maken, zoals het 
ganzenflappen"' ' ' en de eendenkooien. Eendenkooien waren een ty-
pisch Nederlandse vangstinrichting die in lage, waterrijke gedeelten 
van ons land gelegen waren in het Wadden- en Deltagebied, langs de 
rivieren en rond het IJssclmeer ' Kooikers" vingen eenden voor de 73 
verkoop Ze waren meestal afkomstig uit kooikersgeslachtcn,13 maar 
niet noodzakelijk eigenaar van de kooi die zij exploiteerden Pacht, 
onder- en dcclpacht behoorden tot de mogelijkheden In sommige 
streken waren eendenkooien m bezit van grootgrondbezitters of 
middenstanders (poehers), die een kooiker in loondienst hadden, bij 
een dergelijke kooiman" is jager Thijs jarenlang knecht geweest Sinds 
de vorige eeuw is het aantal eendenkooien in ons land aanzienlijk 
gedaald I4 De resterende kooien worden vaak nog slechts voor hun 
cultuur-histonschc waarde m stand gehouden, en de cendenvangst ge-
schiedt vaak voor wetenschappelijk nngonderzoek 
Andere categorieën broodjagers deelden het lot van de kooikers 
Zoals het verhaal van jager Thijs het zien, was de broodjacht-met-
geweer net als het kooikersbcdnjf en de flappery vaak een familie-
traditie Ook de broodjagers-met-geweer was het vooral om het wa-
tcrwild te doen, zelden maakten zij ander wild buit Voor hun vang-
sten waren zij afhankelijk van het trekwild In verband met de 
ganzejacht hebben we al gezien hoe onvoorspelbaar de trek was, en 
hoc slecht het in de eerste helft van deze eeuw met het waterwild 
gesteld was Bovendien verbleef het watcrwild hier slechts enkele 
maanden perjaar Van uitsluitend dejacht konden broodjagers dus niet 
rondkomen Net als veel eendcnkooikers en ganzenflappers pasten zij 
verschillende economische strategieën toe en exploiteerden zij de na-
tuur op velerlei, seizoengebonden wijzen I5 In deze eeuw hebben 
broodjagers geen prominente rol meer gespeeld in het Nederlandse 
jachtbedryf Rond de eeuwwisseling werden broodjagers al een 'uit-
stervend ras' genoemd (DNJ 1914 4) " 
De mensen die van marginale bestaansbronnen afhankelijk waren 
werden ook als marginaal beschouwd Jager Thijs is in dit opzicht 
representatief voor deze groepering Broodjagers beschikten óf over 
kinderrijke gezinnen of gingen juist als verstokt vrijgezel door het 
leven Vaak leefden zij buiten of aan de rand van een dorpsgemeen-
schap, omdat zij daarbinnen met graag gezien werden Zo vertelde een 
broodjager uit Friesland m De Nederlandse Jager 
'In dit door keurige burgers bewoonde werden door de vroede vaderen uit het 
dorp was zo'n halve wilde, zoals men ons dorp verbannen naar een stuk onland ' 
in die tijd zag, een schandvlek Wij (DNJ 1982 32) 
74 Terwijl broodjagers door plattelanders veelal gestigmatiseerd werden, 
zag men m hun gezelschap wel eens hccrjagcrs die tegen betaling van 
hun diensten gebruik maakten. De vrees met deze randfiguren te wor-
den geassocieerd hield blijkbaar alleen de plattelandsbevolking in de 
dorpen bezig. De grondbezittende klassen en de rijken uit de steden 
deelden deze smetvrees met. De sociale en fysieke afstand tussen hen 
zelf en de broodjagers was dermate groot dat hun reputatie met in het 
geding was. Dit nam niet weg dat ook heerjagers neerkeken op deze 
categorie, wat tot uitdrukking kwam in de dubbele betekenis waarin 
de term broodjager gebruikt werd Behalve als een aanduiding voor 
ccn beroepscategorie deed deze term ook dienst als scheldwoord In het 
laatste geval werden daarmee jagers aangeduid die de jacht uit winst-
bejag beoefenden. 'Boutschieter' was een vaak gebruikt synoniem 
voor broodjager (Hermans 1947· 61), waarin de afkeur duidelijk door-
klinkt. 
In de loop van deze eeuw werd het begeleiden van heerjagers tegen 
betaling een steeds belangrijker bron van inkomsten voor deze be-
roepscategorie. In Kampen is dit zelfs traditie. Vanouds bieden Kam-
per berocpsjagers compleet verzorgde jachtdagen aan (DNJ 1930 419-
420) Deze broodjagers wisten met alleen waar het wild te vinden was 
— stadse hcerjagers waren daarin minder bedreven — maar stelden ook 
de faciliteiten (boot, lokvogels, schuilhut) ter beschikking. De broodja-
gers zagen hun inkomsten hierdoor verveelvoudigd, want niet alleen 
ontvingen zij geld voor hun diensten, maar ook hielden zij vaak het 
geschoten wild - heerjagers kwamen immers voor de jacht, met voor 
de buit Daar de belangstelling voor zulke jachtdagen onder jagers in 
binnen- en buitenland ccn hoge vlucht had genomen, wisten enkele 
broodjagers zich tot op heden te handhaven. Zoals we in het vorige 
hoofdstuk gezien hebben, is het paying guest system niet onomstreden. 
De overheid is inmiddels overgegaan op een 'uitstcrfsystcem' Oude 
broodjagers mogen hun bedrijf voortzetten, aan nieuwelingen worden 
echter geen vergunningen voor de hutjacht meer verstrekt 
2 . 4 . BOLRJAGERS 
O p een contactavond van een lokale afdeling van de KNJV had ik, in 
afwachting van de opening, plaatsgenomen naast een oudere heer die 
weinig bekend leek te zijn bij de aanwezige jagers Plotseling richtte 75 
een van de leden van het afdelingsbestuur zich tot mijn buurman 'Dag 
Piet, wat doe JIJ in het hol van de leeuw' ' Uit het gesprek dat zich 
tussen beide mannen ontspon kon ik opmaken dat Piet, een plaatselijke 
jager, geen lid van de KNJV was en nogal vijandig tegenover dejagers-
vereniging stond De reden voor zijn houding leek verband te houden 
met problemen die hij ondervond bij het handhaven van zijn jacht-
veld, waarbij hij zijn belangen door de KNJV te weinig vertegenwoor-
digd zag 'Ik zal je vanavond wat vertellen Jullie hebben nog nooit iets 
voor ons bocrejagers gedaan, en nou willen jullie ook nog mijnjacht-
vergunmng" afpakken1' 'Niemand wil j ouw jachtvergunmng afpak-
ken, Piet', zei de man van de KNJV, 'en trouwens, JIJ had toch een akte, 
geen vergunning, JIJ jaagt toch op je eigen grond, dat bouwland tussen 
de rijksweg en het Staatsbosterrcin Dan ben je toch jachthouder en 
niemand kan de jacht van je afpakken Piet, je bent helemaal geen 
"boerjagcr" ' Bij deze laatste opmerking werd mijn buurman vreselijk 
kwaad Hij geen boerjager' Als hij geen boerjagcr is wie dan weP Hij 
is toch boer en hij jaagt, en dat deden zijn vader en grootvader ook 
Het KNjv-bestuurslid bleef nog een tijdlang op hem inpraten De oude 
jager raakte door dit gesprek van de wijs Tijdens de vergadering liet 
hij zich niet meer horen Na afloop was hij niet de enige die de bij-
eenkomst verward verliet, ook de observerende antropologe vroeg 
zich af wat de term boerjagcr nu eigenlijk betekent 
Een 'boerjagcr', aldus hetjagerswoordmbock van Hermans (1947 56), 'is 
een boer die jaagt' Bij nader inzien blijken achter deze term meer 
verschillen schuil te gaan dan de simpele omschrijving doet vermoe-
den Zoals de categorie 'boer' gedifferentieerd is en zowel hereboeren 
en pachtboeren als keuterboeren en loonwerkers kan omvatten, zo 
worden ook met de term boerjagcr verschillende jachtbcoefenaren 
aangeduid Onder boeren is het vanouds gebruikelijk een jachtgeweer 
voorhanden te hebben Afhankelijk van hun sociale positie jaagden 
boeren daarmee voor hun vermaak, beperkten zij zich tot de bestrij-
ding van schadelijke dieren of stroopten zij voor de pot De categorie 
boerjagcr strekte zich uit over een breed sociaal terrein Aan de ene 
kant overlapte die gedeeltelijk met de heerjagers, aan de andere kant 
raakte ze de broodjacht en, voor zover boeren geen jachtvergunmng 
bezaten, zelfs de stroperij 
j6 De bchrijvendejagersclitc van rond de eeuwwisseling had over boe-
ren weinig goeds te melden Doeren zijn nou eenmaal stropers,, merkte 
Baron van Voorst tot Voorst op in zijn Handboek voor den Jager dat eind 
vorige eeuw is verschenen (z d.: 95) De grenzen tussen stroperij en 
legale jachtuitoefcnmg waren inderdaad vaag Kleine grondeigenaren 
beschikten soms over een 'buitengewone machtiging' voor het doden 
van dieren die in de Jachtwet als 'schadelijk gedierte' werden aange-
duid, zoals konijnen '7 Deze machtigmghoudcrs waren gerechtigd 
hiervoor een geweer te gebruiken. In de ogen van de jagende elite 
onderscheidden zij zich echter in niets van gewone stropers Wie ga-
randeerde immers dat zij zich inderdaad tot het 'schadelijk gedierte' 
beperkten en niet 'stiekem' een haas of fazant verschalkten (DNJ 1918· 
613-614)'' Achterdocht was dan ook de teneur in de houding van heer-
jagers ten aanzien van jagende boeren, zozeer zelfs dat zij de aandui-
ding jager voor deze categorie geheel vermeden. In plaats daarvan 
bedachten zij constructies als 'eigenaar-machtiginghouder' (DNJ 1942· 
487). 
In de eerste helft van deze eeuw was de benaming boerjager voor-
behouden aan hcreboeren. Zij bezaten grond van enige omvang waar 
zijzelf de jacht uitoefenden (DNJ 1919 219). Samen met de dorpsnota-
belen, die hcerjagcr heetten, behoorden deze boeren tot de kleine elite 
van de geletterde plattelandsbevolking Hun jachtstijl was beïnvloed 
door de jachtcultuur van de jagcrsclite. Zij lazen de jachthteratuur, 
waren fel gekant tegen de stroperij en namen soms een jachtopzichtcr 
in dienst (ibid ). 
Deze categorie boerjagers trof men vooral aan m streken waar 
grootschalig grondbezit overheerste, zoals 111 het noorden van het land. 
Kenmerkend voor deze boeren was dat zij noch voor de schadebc-
stnjding noch voor de pot jaagden, maar voor hun vermaak Terwijl 
heerjagers de jagende hcreboeren accepteerden - zij duidden deze zelfs 
met jagers' aan — maakten zij zich ongerust over de machtigmghou-
dcrs. Een groeiend aantal kleine grondeigenaren diende bij de overheid 
een aanvraag in voor een vergunning om op eigen grond schadelijk 
wild te schieten. Aan het begin van de jaren zestig dreigden de ver-
gunninghouders het aantaljachtaktchouders te overtreffen (DNJ 1962 
129). Heerjagers waren beslist met de mening toegedaan dat deze groei 
een reactie was op een toenemende wildschadc Veeleer zagen zij daar-
in een poging om de Jachtwet te ontduiken. Door de speciale mach-
tigingen werden boeren immers in staat gesteld om met geweer maar 
zonder jachtakte te jagen, waardoor zij allerlei voor jachtaktehouders 
geldende beperkingen omzeilden l Heerjagers waren tegen het toene-
mende aantal jagende boeren gekant Grootgrondbezitters zagen zich 
hun jachtveld al met hun pachters delen Heerjagers die hun jacht bij 
boeren hadden gehuurd, vreesden die te verliezen naarmate meer 
grondeigenaren de jacht zelf gingen uitoefenen 
O m deze ontwikkeling tegen te gaan gingen in De Nederlandse Jager 
stemmen op die voor een verbetering van de verstandhouding tussen 
jagers en boeren pleitten Jagers werd geadviseerd zich regelmatig bij 
hun verhuurders te laten zien, interesse te tonen voor de problemen 
van het boerenbedrijf en zo weinig mogelijk overlast te bezorgen Men 
benadrukte de gemeenschappelijke belangen van boeren en jagers Bei-
den zouden er een utilitaire natuurvisic op na houden, wat onder meer 
zou blijken uit de oogstgedachtc boeren oogsten gewassen, jagers 
oogsten wild (DNJ 1983 350) Dit impliceerde tevens een taakver-
deling boeren dienen zich om de flora te bekommeren, jagers om de 
fauna Bijgevolg wierpen jagers zich op de bestrijding van schadelijk 
wild Het doden van wildsoorten die schade veroorzaakten aan land-
bouwgewassen, maar als jachtobject weinig waardering kregen, werd 
een respectabele taak voor jagers Het was niet langer bon ton lastige 
karweitjes als deze aan boeren o\cr te laten, met in de laatste plaats 
omdat wildschadcbcstrijding een legitimatie voor de jacht in het alge-
meen gmg vormen Het aantal machtiginghouders per jachtveld werd 
voortaan als een graadmeter gezien voor de aard van de relaties tussen 
boeren en jagers In deze gewijzigde situatie viel de benaming hcer-
jagcr uit de toon, een patroniserende houding ten aanzien van boeren 
werd met meer op zijn plaats geacht Het streven naar een betere 
verstandhouding met boeren heeft ertoe bijgedragen dat de term heer-
jager uit het vocabulaire van jagers verdween 
De nieuwe strategie leverde echter met het verwachte resultaat op 
In de jaren tachtig behoefde het een ministeriele maatregel om het 
aantal speciale machtigingen terug te dringen In 1981 kondigde het 
ministerie van Landbouw en Visserij, daarbij gesteund door de KNJV 
(DNJ 1984 172), een wijziging afin het jarenlang soepel gehanteerde 
uitgiftcbelcid voor artikel-53-vcrgunmngcn, zoals de speciale mach-
tigingen werden genoemd naar het wetsartikel dat de verstrekking 
regelde Voortaan diende een aanvrager overtuigend aan te tonen dat 
yS een geweer by de schadebcstrijding onmisbaar was en niet door andere 
toegestane vangmcthoden kon worden gecompenseerd (DNJ 1983 
и ) 
Door de ministeriele maatregel werd veel boeren het recht ont­
nomen een geweer voorhanden te hebben Volgens persberichten had­
den tot 111 1982 circa achthonderdvijftig boeren in Overijssel hunjacht-
vergurming verloren Volgens schattingen van de betrokkenen zou dit 
aantal in het hele land oplopen tot tienduizend I 9 De gedupeerden 
kwamen hiertegen in verzet Een aantal Overijsselse boeren sloot zich 
aaneen in de Nederlandse Bocrcnjagersvereniging By de betrokkenen 
hepen de emoties hoog op ' een geweer is voor een boer net als een 
hark of een schop, gewoon een werktuig, om van zyn land te halen 
wat erin zit We beschermen er onze gewassen mee, en dat laten we 
ons niet afnemen ', aldus de voorzitter van de Boerenjagersvcre-
mging in een interview met een aantal dagbladen 2 0 
De Boercnjagersveremging drong aan op het terugdraaien van de 
ministeriele maatregel In de pamfletten die deze vereniging verspreid­
de, eiste zij namens de boeren het recht op w ildschadebcstnjding Ech­
ter, het gewijzigde overheidsbeleid maakte het boeren geenszins on­
mogelijk wildschadc op eigen grond te bestrijden Het gebruik van 
vallen bijvoorbeeld bleef toegestaan. Het ging o m het verlies van het 
geweer De termen die door de gcvestigdejagerswcrcld waren bedacht 
om aan de jagende boeren een bijzondere status te geven - cigenaar-
machtiginghouder, artikel-53-vergunninghoudcr - konden met ver­
hullen dat de aldus aangeduiden zichzelf als 'jager' beschouwden Het 
geweer symboliseerde deze status Hoezeer zij aan dit symbool hecht­
ten bleek uit het dreigement van de Boerenjagersvcreniging om de 
bocren-met-jachtakte die lid waren van de KNJV los te maken van deze 
vereniging In de toekomst zou de jacht op boerengrond nog enkel 
door boeren worden beoefend, aldus de Boercnjagersveremging Dit 
vormde een rechtstreekse aanval op de gevestigde jagerswcreld die 
voor een groot deel afhankelijk was van de jachtverhunng door boe­
ren 
De overheid heeft in dit conflict op ccn compromis aangestuurd, 
o m recht te doen zowel aan de eisen van de gevestigde jagerswcreld als 
aan die van de Boerenjagersveremging Boeren die ouder zyn dan 
vijftig jaar en minstens driejaar achter elkaar over een speciale mach­
tiging ex-artikcl-53 hebben beschikt, mogen voorlopig hun geweer 
houden Jonge boeren moeten 7ich echter voor een jachtakte bekwa- 79 
men of genoegen nemen met vormen van wildschadebcstrijding waar 
geen geweer aan te pas komt 21 Deze regeling komt neer op een 'uit-
sterfsysteem' op den duur zullen vergunninghouders verdwijnen om 
plaats te maken voor gediplomeerde jachtaktehouders 
Het conflict tussen jagers en boeren bracht ingrijpende veranderin-
gen in de hierarchische relaties tussen verschillende categorieën jagers 
naar voren Toen het gezicht van de jagerswcrcld voornamelijk be-
paald werd door heerjagers, was de benaming boerjagcr slechts weg-
gelegd voor de boeren die op een zelfde wijze als de heerjagers de jacht 
beoefenden Ook in sociaal-economisch opzicht waren de verschillen 
tussen hcerjagers en de hereboer-jagers kleiner dan tussen de laatste 
categorie en de machtiginghoudcrs Recentelijk ontpopten de mach-
tiginghoudcrs zich als een groepering met een eigen identiteit Zij 
ambieerden geen reguherejachtakte en geen integratie 111 de gevestigde 
jagerswcrcld Het voorstel dat in K N J V - en overheidskringen geopperd 
werd, namelijk dat de boeren die hun geweer terug willen een jacht-
akte moeten aanvragen, werd door de Bocrenjagcrsvercniging van de 
hand gewezen 22 Hierbij speelden onder meer oude tegenstellingen een 
rol, resbcntimcntcn uit de tijden waarin heerjagers neerkeken op boe-
ren De boerjagers draaiden nu de rollen om en keken op hun beurt 
neer op de hcerjagers van weleer die zij nu met plezierjager, een scheld-
woord ontleend aan de anti-jacht-bewcgmg, aanduidden Boerjagers 
willen met met plezierjagcrs geassocieerd worden In dit licht moet 
ook de verwarring rond de term boerjagcr begrepen worden. Sinds de 
oprichting van de Boerenjagcrsvcreniging wordt die voornamelijk ge-
bruikt voor leden van deze vereniging, houders van een machtiging 
ex-artikel-53 die gerechtigd zijn op eigen grond wildschade met het 
geweer te bestrijden Dit neemt niet weg dat deze term in de jagerswc-
rcld daarnaast wordt gebruikt in de betekenis die wij ook in Hermans' 
Jagerswoordenboek aantreffen, namelijk voor een 'boer die jaagt' Meer 
recent is het onder leden van lokale jachtvcrenigingen op het platteland 
mode zich deze benaming aan te meten Zo merkte een Limburgse 
fabrikant, lid van een dergelijke vereniging, tijdens een interview met 
my op 'Ik ben ook maar een simpele bocrenjagcr' 
2 S NIEUWL CAFLGOHIECN 
Omstreeks het midden van deze eeuw deden nieuwe categorieën hun 
intrede in de jagcrswcreld Alhoewel de benaming hcerjagcr nog ge-
bruikt werd, doken er in de jachthteratuur uit die tijd nieuwe termen 
op, zoals 'klein jager', 'groot jager', 'gastjager' en jong jager'", om 
slechts enkele te noemen Steeds meer mensen van verschillende sociale 
herkomst gingen jagen en vrijwel alle nieuwkomers deden dit voor 
hun vermaak Terwijl in de eerste helft van deze eeuw de jacht-voor-
het-vermaak voorbehouden was aan heren, en hcerjagcr synoniem was 
met een jager die 'voor zijn vermaak jaagt', werd deze groepering na 
de Tweede Wereldoorlog omvangrijk en onoverzichtelijk Het aspect 
vermaak verloor daardoor zijn onderscheidende waarde De 'inflatie' 
van de term hcerjagcr sinds dejaren vijftig duidde op veranderingen in 
de jagcrswcreld Er werden nieuwe scheidslijnen getrokken en nieuwe 
termen geïntroduceerd 
In een polder in het midden van het land heb ik kennis gemaakt met 
jagers die enkele van deze nieuwe categorieën vertegenwoordigen Op 
een terrein van circa dertienhonderd hectare weiland doorkliefd met 
talloze sloten delen drie combinaties hetjachtgenot De grootste van de 
drie combinaties beschikt over een veld van circa negenhonderd hecta-
re, de andere twee honderd vijftig rcspcttievclijk twechondcrdvijftig 
hectare Pogingen om de drie verschillende jachtterreinen aaneen te 
voegen tot één geheel, een zogeheten wildbeheereenheid"', hebben tot 
nu toe gefaald Eén reden hiervoor is gelegen in de sociale compositie 
van de verschillende combinaties De grootste van de drie telt zeven 
vaste leden, allen afkomstig uit de Randstad Onder hen bevinden zich 
twee directeuren van een bouw- respectievelijk exportbedrijf, een fa-
brikant, een overheidsfunctionaris, een beleggingsadviseur, cen advo-
caat en een universitair docent Het gezelschap houdt iedere zaterdag in 
het seizoen een drijfjacht waarvoor gasten, meestal zakenrelaties, uit-
genodigd worden De jagers laten zich buiten het jachtseizoen nooit in 
het veld zien, zij verklaren unaniem dat zij het te druk hebben met hun 
baan en hun sociale leven in de stad Om het veld niet onbewaakt 
achter te laten, hebben zij een 'toezichthouder' in dienst, cen oudere 
jager uit het nabije dorp die m ruil voor een geringe vergoeding en cen 
jachtvergunning het roofwild kort houdt", stropers weert en 'wat fa-
zanten uitzet' De buurjagcrs hebben nogal veel kritiek op deze combi- 81 
natie die in de polder onder de naam 'de Rotterdammers ' bekend staat 
De plaatselijke jagers bebchuldigen deze stedelingen ervan de jacht-
huurprijzen op te drijven, omdat 'zij alles betalen wat de boeren vra-
gen' 'Kapitalistenjagcrs' en 'statusjagers' zijn termen die in dit verband 
te beluisteren vallen Een tweede kritiekpunt vormt de beslotenheid 
van de combinatie Plaatselijke jagers achten het ongehoord dat 'de 
Rotterdammers ' zich slechts voor de jacht laten zien en ieder contact 
met de plaatselijke bevolking mijden Ze nemen zelfs hun eigen drij-
vers mee, vaak werknemers uit hun eigen bedrijf 
De kleinste combinatie wordt door een drietal lokale boeren ge-
vormd Hun jachtveld bestaat voor een deel uit eigen grond, voor een 
deel uit percelen die bij andere landbouwers gehuurd zijn De jacht-
huur wordt voldaan door een 'haas met de kerst' Deze kleine combi-
natie heeft geen jachtopzichter m dienst 'Jachttoezicht dat doen we 
hier zelf De boeren bij wie ze grond gehuurd hebben, beschikken 
doorgaans over een machtiging ex-artikel-53, zodat wildschade door 
de grondeigenaren zelf bestreden wordt Deze combinatie zet geen 
wild uit 'want we houden geen drijfjachten' In het seizoen jagen de 
drie 'een paar middagen voor de voet" ' op hazen, waarbij zij 'een paar 
jongens uit het dorp ' als polsdrager meenemen De 'Rotterdammers ' 
praten minachtend over 'dat boerenjachtje' Ze zijn van mening dat de 
kleinere buren 'meeprofiteren' van de wildstand in hun grote jacht 
Terwijl zij veel geld voor het jachtbchecr" neertellen, investeren de 
buren mets, toch schieten zij wild Als ik na afloop van een jacht met 
een van 'de Rotterdammers ' huiswaarts keer, stopt hij zijn auto onder-
weg en wijst hij op een weiland waar de boerencombinatie bezig is op 
hazen te jagen 'Zie je wel, die boeren maken onze hazen dood', luidt 
zijn commentaar 
De derde combinatie, die de resterende tweehonderdvijftig hectare 
bejaagt, bestaat voor een groot deel uit niet-agrariers die woonachtig 
zijn in de gemeente waar het terrein gelegen is Zij telt negen leden, 
onder wie een gemeentesecretaris, een onderwijzer, een veearts en en-
kele middenstanders Deze combinatie jaagt volgens een 'bchecrplan' 
en stelt aan het begin van hetjachtscizocn een rooster op, waaruit ieder 
lid kan opmaken op welke jachtdagen hij als jager dan wel als drijver 
zal fungeren Doordat het beschikbare jachtterrein beperkt en het le-
dental relatief hoog is worden alle taken die met de jacht en het beheer 
82 samenhangen gelijkelijk verdeeld. Deze combinatie jaagt nooit op za-
terdag, 'want we zijn geen plezicrjagcrs', is fel gekant tegen de drijf-
jacht zoals door haar 'grote' buren beoefend, en staat haar leden slechts 
eens per seizoen toe een gast te inviteren. Twee jonge jagers, de zoons 
van combinatie-leden die net het jachtdiploma hebben behaald, hou-
den onbezoldigd toezicht op het terrein van de combinatie. Zij zijn 
aspirant-leden en hebben in afwachting van een volledig lidmaatschap 
slechts een machtiging om 'schadelijk' wild te schieten. Hun jacht-
buren, de boercncombmatic, noemen dit veld ridiculiserend de 'mo-
deljacht'. Zij doen meewarig over de reglementering en planning. De 
'grote' buren laten vergelijkbare geluiden horen de 'knutselaars' en de 
'kleintjes van hiernaast' zijn de gebruikelijke aanduidingen. 
KLLINE JAGERS 
Omstreeks 1950 maakte naar schatting circa tachtig procent van de 
jachtaktehouders deel uit van de categorie 'kleine jager' (DNJ 1948: 
418) Sindsdien is dit percentage vermoedelijk nog gegroeid De term 
verwijst naar twee kenmerken die typisch zijn voor de aldus aangedui-
de groepering, namelijk de omvang van haar jachtveld en haar beperk-
te financiële draagkracht Deze twee factoren houden met elkaar ver-
band, maar hoeven niet noodzakelijk tegelijk aanwezig te zijn 
br bestaat onder jagers geen overeenstemming over de omvang van 
kleine dan wel grote jachtvelden. Wanneer een jachtveld ophoudt 
'klem' te zijn en zijn bezitter tot de 'grote' jagers kan worden gere-
kend, is van meer factoren afhankelijk dan slechts het aantal hectares. 
Vertegenwoordigers van de oude, grondbezittendejagerselite worden 
nooit met deze term aangeduid, al is hun veld tot zeer beperkte om-
vang gekrompen. Andere categorieën zoals de leden van de laatst be-
schreven combinatie treffen we wel onder de 'kleine' jagers aan. Vaak 
hebben die een stedelijke achtergrond Onder kleine jager, aldus een 
stem in De Ncderlmuhc Jager, verstaat men 
'.. volstrekt niet uitsluitend de jagers met 
een kleine beurs, maar ook zij, die in 
grote steden woonachtig, door hun druk 
beroep den noodigen tijd missen om naar 
buiten te trekken. .' (DNJ 1942: 139). 
Daar kleine jagers doorgaans geen eigen grond bezitten en om finan- 83 
cicle redenen geen aantrekkelijke terreinen kunnen huren, bejagen zij 
kleine velden met een matige wildstand Meestal zijn deze velden m 
gebieden met intensieve landbouw gelegen De huurprijzen zijn daar 
lager dan m landschappelijk aantrekkelijke gebieden, en voor minder 
gefortuneerde jagers betaalbaar 
Kleine jager wordt naast verwijzingsterm ook als zelfvcrwijzings-
term gebruikt In het eerste geval kan deze term een denigrerende 
betekenis krijgen, zoals blijkt uit de manier waarop door een lid van de 
grote combinatie in ons voorbeeld over de buren wordt gesproken 
Dit neemt met weg dat sommige van mijn informanten zichzelf met 
trots kleine jager noemden, juist om zich van kapitaalkrachtige buren 
te onderscheiden 
SIAIUSJAGFRS 
In De Nederlandse Jager wordt er echter voor gewaarschuwd alle jagers 
met kleine terreinen voor minder draagkrachtig aan te zien Soms 
schuilen onder hen ook jagers die met een klein veld tevreden zijn 
omdat zij weinig geld aan de jacht wensen te besteden, terwijl zij zich 
wel als jager willen voordoen ( P N J 1970 82) Zij worden met de term 
statusjager aangeduid Deze categorie treedt tot het 'Groene Gilde' toe 
enkel om haar sociale positie of statusaspiraties te onderstrepen De 
categorie statusjagcr strekt zich ook naar de kapitaalkrachtigen uit 
Onder hen treffen we met alleen mensen aan die voor weinig geld 
'erbij' willen horen, maar ook degenen die zich het jagen iets laten 
kosten, de zogenaamde 'nieuw-rijken' (DNJ 1972 490) Zij trachten 
zich juist 'in te kopen' 111 een jachtveld van allure, dat bijvoorbeeld om 
zijn uitstekende wildstand bekend staat Deze kapitaalkrachtige groe-
pering heeft zich in het verleden de titel heerjagcr aangemeten Vaak, 
maar met altijd, hebben deze statusjagers een stedelijke achtergrond 
De term statusjagcr heeft een denigrerende betekenis en wordt 
steeds gebruikt als verwijzmgsterm, zoals voor 'de Rotterdammers ' in 
ons voorbeeld, nooit als zclfverwijzingsterm De gevestigde jagerswe-
rcld pleegt met statusjagcr steeds de nieuwkomers aan te duiden Zo 
werd deze term in dejaren dertig gebruikt voor de welvarende stede-
lingen zonder eigen grondbezit, en sinds dejaren vijftig voor de jagers 
met een stedelijke achtergrond en een al dan met bescheiden inkomen 
84 GROTE JAGbRS 
Ten slotte zijn er nog de grote jagers, tegenhangers van de kleine Met 
deze term worden jagers aangeduid die het zich kunnen permitteren 
een omvangrijk en tevens aantrekkelijk jachtveld met een mooie wild-
stand te huren Deze benaming is in de plaats gekomen voor heerjager 
in de oude betekenis van het woord De aanduiding groot jager wordt 
vaak gebruikt voor adellijke en grondbezittendc jagers Deze oude 
elite is er vaak in geslaagd mooie en omvangrijke jachtvelden in eigen 
handen te houden, 7oals bijvoorbeeld mijn informant, de jonkheer In 
dit geval refereert de term zowel aan de omvang van het jachtveld als 
aan de sociale achtergrond van de aldus aangeduide jager Net als 
heerjager wordt groot jager vooral als verwijzingsterm gebruikt, zel-
den als zclfvcrwijzingstcrm. 13ij de 'grote jagers in het land', de kapi-
taalkrachtige grootgrondbezitters met een bekende naam en vaak adel-
lijke titel hebben wc al stilgestaan Soms is groot jager een eervolle 
aanduiding voor een oudere jager die op een lange jagerscarrière kan 
terugkijken en in de jagerswereld veel aanzien geniet Zo wordt een 
van mijn informanten die vijftien jaar geleden de jacht om gezond-
heidsredenen heeft opgegeven nog steeds een groot jager genoemd 
Wanneer vanuit de optiek van minder gefortuneerde jagers kritiek op 
de 'groten' wordt geoefend, dan worden die als grootvcldbczitter of 
kapitahstenjager aangeduid (DNJ 1971 523) Deze benamingen hebben 
een denigrerende ondertoon 
С OMDINANTfcN 
Daar steden, wegen en industrieterreinen steeds meer ruimte zijn gaan 
opeisen, zijn na de Tweede Wereldoorlog veel gebieden voor de jacht 
verloren gegaan en stegen de huurprijzen aanzienlijk Dit temeer daar 
het aantal jagers toenam Onder deze omstandigheden hebben jagers 
allerlei strategieën ontwikkeld om te blijven jagen Eén daarvan is de 
vorming van jachtcombinatics, waarbij jagers gezamenlijk een terrein 
huren en de kosten voor de jacht met elkaar delen Er zijn verschillende 
constructies mogelijk om de rechten en plichten van de combinaticle-
den vast te leggen In de meeste mij bekende gevallen treedt één hun-
ner als jachthouder op die voor de combinatie aansprakelijk is 23 De 
jachthouder verstrekt aan de andere combinanten een jachtvergun-
nmg 24 In veel gevallen betalen jagers bij toetreding een eenmalig en-
treegeld, en voorts een vaste lidmaatschapsbijdrage door middel waar-
van de jachthuur, het jachtopzicliterssalaris, en andere kosten wordt 85 
voldaan Soms laten combinaties zich inschrijven bij de Kamer van 
Koophandel als vereniging met een eigen bestuur, huishoudelijk regle-
ment en statuten. De laatste jaren is een ontwikkeling gaande naar 
grotere jachtterreinen, die door aaneensluiting van individuele velden 
tot stand komen, de zogeheten wildbeheercenhcden 
Combinaties zijn zowel bij kleine als bij grotcjagers populair. Voor 
kleme jagers is het gezamenlijk jagen een overlevingsstrategie, met 
alleen om het kostenaspect, maar ook omdat deze constructie een ter-
rein voor meer jagers toegankelijk maakt en daarmee dejachtmogc-
hjkheden vergroot. Deze factoren stimuleren ongetwijfeld de oprich-
ting van lokale jagersverenigingen, die de laatste jaren overal in het 
land hun intrede doen. Kenmerkend voor deze verenigingen is dat zij 
doorgaans het lidmaatschap beperken tot de inwoners van de gemeen-
te waarin hun jacht gelegen is 
Grote jagers zien in een combinatie of jachtvcreniging een moge-
lijkheid om de jacht voort te zetten op een niveau dat zij vanouds 
gewend zijn. De kosten voor grote gczclschapsjachtcn, het uitzetten 
van gekweekt wild en toezicht door een jachtopzichter met een volle-
dig dienstverband overtreffen thans de mogelijkheden van een enke-
ling, al behoort die tot de gefortuneerden. Daar combinaties doorgaans 
langs sociale scheidslijnen worden gevormd — men jaagt bij voorkeur 
met 'gelijkgestemden' zoals het heet — wordt hierdoor de sociale ex-
clusiviteit van de grote jachten geenszins aangetast. 
GASTJACLRS 
Met de combmaticjacht deed het verschijnsel gastjagcr zijn intrede In 
termen van de Jachtwet wordt onder gastjagcr verstaan een jager die 
door een jachthoudcr schriftelijk is uitgenodigd om in zijn gezelschap 
te jagen.25 Deze uitnodiging is gedurende één jaar geldig en stelt de 
geinvitccrdc in staat een jachtakte aan te vragen Gastjagers hebben 
minder rechten maar ook minder plichten dan jacht- en vergunning-
houders die zelfstandig mogen jagen. Immers, een gastjagcr is met 
jachtgerechtigd op het terrein waar hij in de gelegenheid tot jagen is. 
Slechts onder begeleiding van de jachthoudcr mag hij daar de jacht 
beoefenen. Tegenover deze beperking staan minder financiële ver-
plichtingen ben gastjagcr hoeft zich doorgaans niet in te kopen in een 
combinatie, maar betaalt slechts mee m de lopende kosten. Voor de 
vaste combinatieleden brengt het toelaten van gastjagers een verlaging 
van hun eigen bijdrage met zich mee zonder dat zij vergaande ver-
plichtingen aangaan. Na één jaar kunnen zij zich gemakkelijk van hun 
gast ontdoen door van een hernieuwde invitatie af te zien. Door het 
gastjagerschap is het mogelijk op een bepaald terrein een in principe 
onbeperkt aantal personen te laten meejagen tegen relatief lage kosten. 
Sommige jachthouders maken hiervan gebruik om aan de jacht te 
verdienen. Van het gebrek aan jachtterreinen profiterend vragen zij 
hoge bedragen voor een gastvcrklanng 
Naast het in de wet verankerde gastjagerschap bestaat er onder 
jagers een informeel systeem van uitnodigingen en wederuitnodigin-
gen 'onder vrienden'. Hieraan ligt het rctiprociteitsprincipe ten grond-
slag. Soms zoeken jagers uitbreiding van hun actieradius per adverten-
tie m De Nederlandse Jager: 
'Jager met goede duivenjacht N . des 
lands zou gaarne enkele jachtdagen 'Wil afschot bok ruilen tegen 
uitwisselen voor enkele dagen op de ganzenjacht...' (DNJ 1984, nr. 6). 
konijnen of gans. ' (DNJ 1985, nr. 2). 
De term gastjagcr wijst op de afhankelijke positie van de aldus aange-
duide categorie in de jagcrswercld. Deze benaming wordt slechts als 
verwijzingsterm gebruikt. 
J A C I i r i O I R I S i r N 
De uitwisseling vanjachtdagen leent zich voor financiële exploitatie en 
ligt ten grondslag aan het betalende-gasten-systeem. Uit de adverten-
ties in De Nederlandic Jager blijkt dat overal in het land geheel verzorg-
de jachtdagen 'geboekt' kunnen worden· 
'Eigenaar/jager van groot landgoed in het 
zuiden des lands zoekt jagers die bereid 'Mee op de ganzen de maanden dec , 
zijn om de drijfjachten op klein wild en één dag per week, max. 5 pers. Koste 
'n gezellig samenzijn na afloop op enkele p.p ƒ1050, - . . . ' (DNJ 1985, nr. 18). 
zaterdagen m het jachtseizoen mee te 
maken. Kosten per d a g / 2 0 0 , - . 
Jachttableau seizoen 1975 1600 stuks... ' 
(DNJ 1975, nr. 13). 
Dit systeem creëert een ander boort gastjageri dan de eerder besproke-
ne, namelijk jachttoensten die in steeds wisselende entourages jagen 
Het jachttoerisme strekt zich uit tot over de grenzen van ons land 
Zoals we bij de bespreking van de broodjacln gezien hebben worden 
jachtarrangcmcntcn in Nederland aan buitenlanders aangeboden, de 
waterwildjacht is het meest gevraagd Andersom gaan Nederlandse 
jagers ook in het buitcnlandjagcn Smds dejaren zestig genieten jacht-
reizen toenemende belangstelling, hetgeen blijkt uit talrijke adverten-
ties van reisbureaus in De Ncdeilandw Jager Het aanbod omvat zowel 
een weckend jagen in de Ardennen als complete safari's in Afrika en 
Azië 
'Prachtkans voor snelle beslisser In mei/ 
juni 14 dagen jacht op grofwild in 'Drijfjacht wilde zwijnen Pakistan, J 
Namibie Oryx, Kudu, Hartcbeest, Fcbr Mrt 1986, geen trofeckostcn, 
Springbok, lîlesbok, wrattenzwijn, etc tableau ρ w ρ groep m m so stuks 
De goedkope Rand biedt nu uiterst (DNJ 198s, nr 6) 
gunstigejachtmogclijkhcid ' (DNJ 1986, 
nr 8) 
Ondanks de vaak hoge kosten die deze jachtreizen met zich mee­
brengen zijn het niet enkel 'kapitalistcnjagcrs' of statusjagers die de 
klanten van de reisbureaus vormen Mijn informantenkring telt ver­
scheidene kleine en zelfs enkele boerjagers die wel eens in het buiten­
land jagen, zij het niet in Afrika of Azië maar wel in Schotland Het 
jachttoerisme ontmoet mjagcrsknng felle kritiek Jagen tegen betaling 
en zonder binding met het veld wordt door veel jagers afgekeurd Het 
aantal tegenstanders vanjachtreizen onder mijn informanten is de laat-
ste jaren evenwel gedaald Velen trachten te ontsnappen aan de toene-
mende belemmeringen die de jacht in Nederland ondervindt Deze 
belemmeringen komen bijzonder hard aan bij kleinejagcrs, omdat het 
bestaan van hun velden wordt bedreigd als ze hectares moeten in-
leveren 
Het jagen m combinaties, als gastjager ofjachttoenst is geen nieuw 
verschijnsel Hecrjagcrs in vroeger tijden hebben een terrein soms met 
gelijkgestemden bejaagd, hebben gasten gemviteerd, zijn tegen beta-
ling met de broodjagcr op cendejacht gegaan en jaagden op grofwild 
m Duitsland of op exotische dieren in Indie 2 Vroeger een voorrecht 
88 van de geprivilegieerden in onze samenleving, werden deze organisa-
tievormen van de jacht m de tweede helft van deze eeuw toegankelijk 
voor andere categorieën jagers Naarmate hun aantal groeide en de 
jachtgelegenheid afnam, veranderden de toenmalige 'jachtgenoegens' 
in strategieën m de strijd om de toegang tot de jacht Thans worden de 
combinatiejacht, het gastjagerschap en jachtreizen niet alleen als een 
welkome afwisseling gezien, maar ook als een voorwaarde om te kun-
nen blijven jagen Dit geldt ook voor een laatste constructie die onze 
aandacht vraagt, namelijk het 'assistentschap' van jonge jagers 
JONGE JAGERS 
ü e aanduiding 'jonge jager' verwijst met zozeer naar de leeftijd van 
een jager als wel naar zijn sociale positie m de jagerswereld Een jonge 
jager is een meuwclmg, nog met vertrouwd met de jachttechnieken en 
omgangsregels en nog met gevestigd, dat wil zeggen m het bezit van 
ccn jachtveld Tot in de jaren zeventig vormden jonge jagers geen 
afzonderlijke categorie in de jagerswereld In de jachthteratuur werd 
vroeger zelden aandacht besteed aan jonge jagers Fen enkele keer 
richtte de 'denkende en schrijvende elite' zich via De Nederlandse Jager 
met goede raadgevingen tot de nieuwelingen om enige kennis van 
natuur en wild, jachtetiquette en schiettcchnickcn over te brengen 
Zodra beginnende jagers de kneepjes van het vak kenden, hetgeen al 
jagende in het veld gebeurde, werden zij in het 'Groene Gilde' geïnte-
greerd De socialisatie van jonge jagers heeft sinds de jaren vijftig in-
grijpende veranderingen ondergaan De incidentele adviezen van de 
oude rotten in het vak hebben plaats gemaakt voor ccn geïnstitutiona-
liseerde jachtopleiding 27 
Daar diploma's m onze samenleving als een onderscheidingsmiddel 
worden gezien, zou men kunnen verwachten dat gediplomecrdcjonge 
jagers een betere kans maken toegang tot de jacht te krijgen dan hun 
ongediplomeerde collega's van voor de jaren zeventig Doch het te-
genovergestelde is het geval Jonge jagers zijn zelfs een probleem-
categorie gaan vormen Hun positie maakt duidelijk hoe fel de strijd 
om jachtgelegenheid inmiddels is geworden De ervaring leert dat 
jagers vaak tot op hoge leeftijd blijven jagen Uit ecnjachtstatistick,2 
samengesteld aan het begin van dejaren zestig, bleek dat dejagerswe-
reld toen al aan het vergrijzen was Tussen 1955/1956 en 1961/1962 
steeg het aantal vijftig- tot zestigjarige jachtaktchouders met bijna 2% 
Het aantal achttien- tot dertigjangcn daarentegen groeide slechts met Ну 
o,5%. In de categorie eenendertig- tot vijfenvecrtigjangen deed zich 
een daling voor van 3% Bijna 25% van de jachtaktehouders was in 
1961 zestig jaar en ouder (DNJ 1965· 262) Voor velen die de pensioen­
gerechtigde leeftijd bereiken is het bejagen en beheren van een jacht­
veld een zinvolle tijdsbesteding die zij niet aan jongeren willen afstaan. 
Bovendien zijn jagers met gauw geneigd het veld te ruimen, omdat 
een dergelijke stap gezien het gebrek aan jachtterreinen vaak een defi­
nitieve is. 
Sinds enige tijd wordt in De Nederlandse Jager aandacht besteed aan 
de problemen van jonge jagers, die daarin ook wel als -'jonge-jager-
zondcr-veld' of 'kansarme' jagers worden aangeduid. De KNJV heeft 
allerlei strategieën gelanceerd om voor deze groepering jachtgclcgen-
hcid te creëren. Zo pleit men voor een samenwerkingsverband tussen 
jong en oud in de vorm van een mentorschap. Het gaat hierbij om een 
afspraak tussen een oudere jager met jachtveld en een jonge jager. 
Onder leiding van zijn mentor kan deze de jachtpraktyk leren kennen 
en tevens in de gelegenheid worden gesteld contacten in de jagerswe-
reld aan te knopen die hem later van nut zouden kunnen zijn In ruil 
hiervoor zou hij klussen in het veld van zijn mentor opknappen, zoals 
bijvoorbeeld het kort houden van schadelijk wild. Vandaar ook de 
aanduiding 'assistent-jager' ~ 
Deze constructie heeft echter niet de in KNjv-krmg verwachte na-
volging gevonden. Gevestigde jagers aarzelen hun jonge collega's m 
hun veld toe te laten. Ook een assistent-jager behoeft immers een 
jachtakte om te kunnen functioneren, en die akte krijgt hij alleen als hij 
kan aantonen ergens in de gelegenheid tot jagen te zijn. De mentor is 
dan de aangewezen persoon die hem daaromtrent een schriftelijke ver-
klaring dient te verstrekken. Hij zou met andere woorden zijn 'assis-
tent' tot vergunninghouder of gastjager m de zin van de Jachtwct 
maken. Dit ligt nu juist erg gevoelig in de jagerswcrcld. Vaak ont-
poppen medejagers zich namelijk als geduchte concurrenten m de 
strijd om het jachtterrein. De KNJV adviseert dan ook aan jonge jagers 
een speciale vergunning met concurrentiebeding te verstrekken (DNJ 
1978. 425). Dergelijke constructies laten net als het jachtassistentschap 
en gastjagerschap zien hoe fel de strijd om de toegang tot de jacht 
wordt gevoerd en hoe kwetsbaar de positie van de daarbij betrokken 
categorieën jagers is. 
90 2 6 LLN 'RIJKE LUi 's GENObGbN' ' 
'Jager' is de meest gebruikte zelfvcrwijzingsterm m het 'Groene Gilde' 
'Jager' heten allen die 'jagen zoals wij ' Wie daarvan afwijken vormen 
een andere categorie en worden met een andere term aangeduid Het 
repertoire van verwijzende termen is dan ook groter dan de mogelijk-
heden voor zelfaanduiding In de loop van deze eeuw zijn de variaties 
van beide soorten termen toegenomen, waarmee de sterke differentia-
tie in de jagerswereld tot uitdrukking komt 
In de eerste helft van deze eeuw waren heerjager, boerjager en 
broodjagcr de meest gangbare aanduidingen voor de verschillende ca-
tegorieën jagers Naarmate de eeuw vorderde, kregen deze termen een 
denigrerende betekenis, eerst de brood- en boerjagers - die hadden al 
rond de eeuwwisseling een dubieuze reputatie - later ook de heer-
jagers Deze betekemsverandermg hing nauw samen met de positie van 
de aldus aangeduiden in de jagcrshierarchie 
Vanuit het perspectief van de jagcrselite gezien bestond de jagers-
wereld uit twee lagen, een boven- en een onderlaag, waartussen een 
scherpe scheidslijn liep Het was een scheidslijn tussen jacht voor het 
vermaak en jacht uit noodzaak voor de broodwinning, zoals ken-
merkend voor broodjagers, en voor de sthadebestnjding zoals ken-
merkend voor boerjagers De scheidslijn tussen beide lagen ging ge-
paard met sociale verschillen De voor hun vermaak jagende heren 
waren overwegend afkomstig uit de grondbezittendc kringen, adel, 
gegoede burgerij en hereboeren Boerjagers trof men aan onder de 
kleine grondeigenaren Broodjagers maakten deel uit van de landloze 
plattelandsbevolking De denigrerende betekenis die de termen brood-
en boerjagers in de mond van de jagende elite kregen was nauw ver-
bonden met gevoelens van sociale superioriteit Hiervan getuigen de 
inspanningen die de jagerselite zich getroostte om de benaming 'jager' 
voor zichzelf te reserveren en deze voor andere categorieën te ver-
mijden 
Vanuit het perspectief van boer- en broodjagers bekeken was de 
scheidslijn tussen vermaak en noodzaak minder scherp dan dejagerscli-
te deed voorkomen Ook zij voelden zich jager en het element ver-
maak was onlosmakelijk verbonden met hun manier van jagen, ook al 
stonden daarbij utilitcitsovcrwegingcn voorop In feite waren heer-
jagers zich daarvan bewust O m die reden wantrouwden zij boerjagers 
en vreesden zij hun concurrentie, en om dezelfde reden vertrouwden 
zij zith toe aan broodjagers voor een vermakelijke waterwildjacht 
9i 
Jagersiuerarchie (eerste helft van deze eeuw) 
zelfverwtizingsterm verwtjzmgsterm 

















De verwording van de term hcerjagcr tot scheldwoord markeerde het 
statusverlies van de grondbezittende kringen m de jagerswereld en de 
opkomst van stedelingen zonder grond maar met geld De eerste 
symptomen daarvan manifesteerden zich in dejaren dertig en speelden 
een prominente rol in dejaren vijftig en zestig De enorme groei van 
het aantal jagers in met name deze perioden werd gereflecteerd m de 
toetreding van stedelingen tot het 'Groene Gilde' Deze nieuwkomers, 
niet vertrouwd met de nuanceverschillen van de terminologie, maten 
zich de benaming heerjager aan om duidelijk te maken dat zij geasso-
cieerd wensten te worden met de jacht voor het vermaak Zij wisten 
met dat het in de kringen waarbij zij aansluiting zochten hoogst on-
gebruikelijk was status te benadrukken Men bediende zich van subtie-
ler methoden om daarover mededelingen te doen De term verloor 
hierdoor zijn onderscheidende functie voor de oude jagersehtc, die zich 
daarvan distantieerde en hcerjagcr voortaan als scheldwoord ging ge-
bruiken om zich van de nieuwkomers te onderscheiden 
Sinds de Tweede Wereldoorlog is de scheidslijn tussen vermaak en 
noodzaak aan het vervagen Jacht als broodwinning is al nagenoeg 
verdwenen, en jagen enkel voor de wildschadebestnjding is nog slechts 
voor een beperkt aantal bejaarde boeren weggelegd Het door de over-
heid gehanteerde uitstcrfbclcid voor diverse vormen van broodjacht en 
voor de sehadelijk-wild-machtigingcn leidt ertoe dat jacht nog slechts 
voor het vermaak wordt beoefend Hiermee heeft het aspect 'vermaak' 
zijn onderscheidende functies verloren en zegt het niets meer over de-
positie van een jager in de hiërarchie Sterker nog, onder invloed van 
de toenemende anti-jacht-scntimcntcn is 'genoegen', 'vermaak' of 
'plezier' een dubieuze motivatie voor jagers geworden 
In dit licht moeten we de sterke difFcrentiatic van categorieën in de 
jagcrswcreld na de Tweede Wereldoorlog zien Het w egvallcn van 
oude scheidslijnen maakte het definieren van nieuwe noodzakelijk Het 
ontstaan van nieuwe categorieën en een gevarieerdere terminologie 
zijn daar aanwijzingen voor Jagen-voor-hct-vermaak is niet langer 
voorbehouden aan de grondbczittende elite of rijke stedelingen De 
hedendaagse jagcrswcreld omvat zowel gcfortuneerden als minder 
draagkrachtigen, mensen met prestigieuze dan wel minder status dra-
gende beroepen, zowel met urbane als rurale achtergronden 
De jagcrshicrarchie in de tweede helft van deze eeuw heeft door de 
sociale differentiatie ingrijpende wijzigingen ondergaan 7 e is daarom 
moeilijk in kaart te brengen Er is geen systeem van onder- en boven-
schikking waarin de verschillende categorieën een eenduidige plaats 
innemen Zoals we hiervoor gezien hebben is er geen consensus over 
de afbakening van deze categorieën Evenmin kan er een duidelijk 
verband gelegd worden tussen de gebruikte categorieën en de sociale 
achtergrond van de aldus aangcduiden De zeer complexe terminolo-
gie is daar een uitdrukking van Een en dezelfde term kan afhankelijk 
van de context en de spreker een denigrerende alsook een eervolle 
betekenis hebben Relaties van onder- en bovcnschikkmg zijn evenwel 
met afwezig in de jagcrswcreld, integendeel Grote en kleine, gast- en 
jonge jagers onderscheiden zich van elkaar, en hun onderlinge relaties 
kenmerken zich door statusvtrschillen Het is echter niet bon ton deze 
verschillen te benadrukken en gevoelens van superioriteit tot uiting te 
brengen Thans vermijden jagers de associatie met 'elite' en krijgen 
degenen die deze regels met voeten treden met sancties te maken 
Nuanceverschillen in de terminologie duiden in die richting 
Classtjicatie vati jagers29 (tweede helft van deze eeuw) 93 
type jachtveld zelfverwijzmgsterm verwijzingsterm 














kapitahstcnjagcr groot jager 
statusjager grootveldbezittcr 
combinant 













Termen die in het verleden een denigrerende betekenis hadden, onder-
gaan thans een herwaardering Het is geen belediging meer om iemand 
boerjager te noemen Integendeel, het is zelfs een beetje chique dit te 
doen, en met name wanneer zo'n aanduiding als zelfverwijzingsterm 
wordt gebruikt In het verlengde hiervan ligt de neiging van jagers 
met een relatief groot jachtveld zichzelf klein te maken Termen als 
klein jager en boerjager zijn thans favoriet om de eigen positie te 
karakteriseren, groot jager wordt in dit verband bijna nooit gebruikt 
In geval jagers al te veel nadruk leggen op statusvcrschillcn zoals 'de 
Rotterdammers ' in bovenstaande casus lopen zij het gevaar bespot te 
worden ben groot jager wordt dan voor kapitalist uitgescholden O n -
derjagers met een klein veld is het echter niet populair hun 'lage' status 
94 te articuleren Ze prefereren de aanduiding jager en ontwijken de 
vraag naar hun plaats m de hierarchic met opmerkingen als 'wij zitten 
allemaal in hetzelfde schuitje, groot of klem' Opvallend is de aversie 
die agraricrs-mct-jachtaktc tegen de benaming boerjager aan de dag 
leggen Een in deze categorie passende informant, een veeteler uit Bra-
bant, prefereerde desgevraagd de benaming klein jager, want 'boer-
jager, da's net een bokser op klompen' Wellicht hangt dit samen met 
de devaluatie van deze term door de associatie met de schadebcstrij-
dmg 
Er doen zich in de jagcrswcreld twee tendensen voor Aan de ene 
kant hanteren jagers met een omvangrijk jachtveld een low profile en 
trachten zij de aandacht van hun status afte leiden Aan de andere kant 
stellen jagers met een klein veld pogingen in het werk om hun 'lage' 
status te verdoezelen Althans op terminologisch terrein is er sprake 
van nivellering, waardoor de aanduiding jager haar klassegebonden 
karakter lijkt te verliezen In tegenstelling tot de onder met-jagers 
gangbare mening dat de aantrekkingskracht van de jacht in haar 'eli-
tair' karakter gelegen is, blijken jagers deze associatie juist zorgvuldig 
te vermijden Lidmaatschap van het 'Groene Gilde' lijkt op het eerste 
gezicht geen beloning in termen van meer maatschappelijke status, 
aanzien en prestige te bieden Maar betekent dit dat, zoals door jagers 
vaak wordt beweerd, nu 'iedereen' kan jagen ' Deze vraag zal in het 
volgende hoofdstuk aan de orde komen 
HOOFDSTUK 3 95 
De georganiseerde jagerswereld 
3 . 1 . INLEIDING 
' . . .wij dienen ons goed te realiseren, dat dien hoofde is van de jacht geen 
.. er angstvallig voor gewaakt moet volkssport te maken. .' (DNJ 1971 624). 
worden de jacht te populariseren. M.a w. 
bij nog meer mensen interesse voor de ' . . . En als wc willen BLIJVLN jagen, dan 
jacht op te wekken in zo'n vorm, dat zullen wc de jacht toegankelijk moeten 
zijzelf zouden willen gaan jagen. . Uit maken voor iedereen' (DNJ 1978: 544). 
Via De Nederlandse Jager richten vooraanstaande jagers, met name de 
redacteuren van dit blad en bestuursleden van de KNJV, vermanende 
woorden tot hun achterban: trek niet onnodig aandacht; maar ook. 
doe met geheimzinnig, want dat wekt achterdocht. Zelfs: maak de 
jacht toegankelijk voor iedereen! 'Democratisering' luidt het parool, 
dat wil zeggen een grotere toegankelijkheid van de jacht voor ver-
schillende maatschappelijke groeperingen en meer openheid en bereid-
heid met met-jagers in discussie te treden Maar daarnaast zijn er ook 
mensen die enige beslotenheid van de jagcrswercld juist gewenst en 
noodzakelijk achten. Zij waarschuwen voor popularisering van de 
jacht 
O p het eerste gezicht scheppen deze vermaningen verwarring. Hoe 
kan de jacht toegankelijker gemaakt worden voor verschillende sociale 
groeperingen zonder dat zij haar beslotenheid verliest' En andersom, 
hoe kan de jacht exclusief blijven zonder een elitair karakter te ver-
tonen? Gezien de veranderingen waarmee jagers zich gedurende de 
laatste decennia geconfronteerd zien, is het begrijpelijk dat er ver-
schillende meningen in de jagerswereld leven Terwijl het aantal jacht-
aktehouders tot aan het eind van dejaren zeventig aanzienlijk gegroeid 
is (zie figuur 2), zijn jachtterreinen steeds schaarser geworden, zoeken 
jonge jagers tevergeefs naar jachtgclegenhcid en stijgen de jachthuur-
pnjzen. Deze ontwikkeling doet jagers vrezen dat de jacht ten onder 
96 Figuur 2. Jachtaktehouders. igsq-igSj 
(verge leken m e t he t aantal i n w o n e r s van N e d e r l a n d ) 
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= inwoners Nederland 
(In miljoenen) 
Voor het aantal jachtaktehouders in Nederland beschik ik slechts over cijfers 
voor de periode 1954-1987. Voor de eerste helft van deze eeuw zijn geen 
officiële cijfers beschikbaar. 
BRONNEN 
Jachtaktchouders 
1954: Jachtstadstick van Spreen, DNJ (1965: 260) 
1955-1974: Tweede Kamer, zitting 1975-1976, nr. 13188, nrs. 6-7, Bijlage 
Memorie van Antwoord 
1975-1983: Kruyt e.a. (1987: 25) 
1984-1987: Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie Natuur, Milieu en 
Faunabeheer 
Inwoners van Nederland 
1954-1984: CBS (1984: 20) 
1985-1987: CBS Statistisch Zakboek (1988: 58). 
zou gaan, mocht haar populariteit toenemen Er wordt daarom gepleit 97 
voor een handhaving van het besloten karakter van de jagers wereld en 
voor protectionistische maatregelen Aan de andere kant voelt de ja-
gcrswercld zich onder druk van de publieke opinie gedwongen iedere 
associatie met een elitair gezelschap te vermijden en zich toegankelijk 
op te stellen voor verschillende maatschappelijke groeperingen Zo 
komen jagers voor een dilemma te staan Meer openheid zou wellicht 
bijdragen aan een grotere maatschappelijke acceptatie, doch besloten-
heid is vereist om de continuïteit van de jacht vcihg te stellen 
In dit hoofdstuk zal de vraag centraal staan welke strategieën jagers 
hebben ontwikkeld om greep te krijgen op de toenemende schaarste 
aan jachtgclcgenheid aan de ene en de groei van het aantal jachtakte-
houders aan de andere kant Hoe hebben 'democratiserende' tendensen 
zich hierbij verhouden tot protectionistische maatregelen' O m deze 
vragen te kunnen beantwoorden verdient de rol van de Jagersvere-
niging en haar officieel orgaan De Nederlandse Jager bijzondere aan-
dacht Hoc stemde zij haar beleid af op veranderende maatschappelijke 
omstandigheden en in het bijzonder op de jachtwetgcving' Tenslotte 
wil ik de vraag aan de orde stellen welke waarden ten aanzien van 
jachtvelden in dit beleid aan het licht komen, en in hoeverre deze 
waarden iets zeggen over de aantrekkelijkheid van de jacht voor een 
'groene elite' 
3 2 VF JAGERSWEREID TOT I94O 
JAGERS ORGANISERI N ZICH 
In 1874 richtte een aantal jagers een vereniging op die de naam Nedcr-
landsche Jachtvcrcnigmg Nimrod kreeg en die in Amsterdam zetelde 
Bij haar oprichting telde Nimrod honderddcrtien leden, van wie er 
driecnvccrtig in Amsterdam woonden (DNJ 1973 435-436) Naast de 
behartiging van dejachtbelangen van haar leden stelde deze vereniging 
zich ten doel hondcntcntoonstcllingcn en schiet wedstrijden te organi-
seren ' De lidmaatschapsbijdrage was voor die tijd opmerkelijk hoog 
In Amsterdam wonende leden waren veertig gulden per jaar verschul-
digd, elders in het land wonende leden twintig gulden (ibid ) het 
maandloon van een landarbeider rond de eeuwwisseling 2 Bovendien 
was er een ballotage voor de toegang tot Nimrod } 
98 Dit alles droeg bij aan een exclusief en overwegend aristocratisch 
karakter van dc7e jagersvereniging Onder de leden troffen we voor-
namelijk adel, academici, grootgrondbezitters en industriëlen aan, met 
andere woorden 'heerjagers van de oude stempel' Het aristocratische 
karakter van Nimrod werd nog onderstreept doordat de Prins van 
Oranje het beschermheerschap van de vereniging aanvaardde Vanaf 
1875 droeg zij de naam Koninklijke Nederlandschc Jagersvereniging 
Nimrod (ibid ) 
Ondanks haar exclusieve karakter groeide Nimrod in de eerste ja-
ren van haar bestaan aanzienlijk ín slechts twee jaar tijd was haar 
ledenbestand meer dan verdubbeld in 1876 telde de organisatie al 231 
leden (ibid ) De volgende jaren bleef dit aantal ongeveer gelijk De 
vereniging ontwikkelde zich steeds meer tot een 'club' 111 Engelse stijl, 
die zich toelegde op het organiseren van schietwedstnjdcn en fieldtrials~ 
voor jachthonden (i)Nj 1954 475) 
Het in 1895 voor het eerst verschenen jachttijdschnft De Nederlandse 
Jager werd het officiële orgaan van Nimrod 4 Dit weekblad werd sa-
mengesteld door een anonieme redactie Pas in 1903 tekende jonkheer 
Six, een prominent jager en jachtschryver, voor de hpofdrcdactie In 
1905 werd hij opgevolgd door Smelt Woodland, die onder zijn pseu-
doniem 'Moustache' grote bekendheid kreeg Het schrijven onder een 
schuilnaam werd in de kringen rond De Nederlandse Jager een traditie 
die tot op heden is blijven voortbestaan 
Aangezien Nimrod met alle jagers tot haar gelederen wilde toela-
ten, maar toch het nut van een belangenbehartiging voor alle jagers 
inzag, was cen nieuwe organisatie nodig Rond de eeuwwisseling ont-
stond in een aantal provincies, met name in Noord- en Zuid-Holland, 
Utrecht en Gelderland, een nieuwe jagersvereniging Vooreerst werd 
m deze provincies een bestuur geformeerd dat in handen van mannen 
was met een adellijke of academische titel Sommige van deze namen 
kwamen ook op de ledenlijst van Nimrod voor Deze provinciale 
organisaties vormden de afdelingen van cen nieuwe jagcrsveremging, 
die zich ten doel stelde de belangen van alle Nederlandse jagers te 
behartigen 5 In 1904 werden de provinciale afdelingen verenigd onder 
een hoofdbestuur dat in Den Haag zetelde (zie het schema ρ io6) De 
functies van voorzitter en secretaris van deze nieuwe vereniging, die de 
naam Nederlandschc Jagcrsveremging kreeg, werden bekleed door de 
voorzitter en secretaris van Nimrod Voorts bestond het hoofdbestuur 
uit de provinciale afgevaardigden, die door de afdelingen werden ge- 99 
kozen. Daar iedereen van deze vereniging hd kon worden en ieder lid 
in de afdelingsvcrgaderingen stemrecht had, had de nieuwe organisa-
tie een betrekkelijk democratische structuur De lage contributie, mi-
nimaal vijftig cent per jaar,7 bevestigde de indruk dat de Ncderland-
schc Jagers vereniging voor iedere jager toegankelijk was. Dit nam met 
weg dat de in Nimrod georganiseerde jagersehte gedurende de eerste 
jaren van haar bestaan een sterke controle uitoefende op de Nederland-
schejagersvcremgmg, niet alleen bestuurlijk maar ook financieel. Om-
dat de nieuwe vereniging geen eigen middelen bezat, werden de kos-
ten door Nimrod gedragen (DNJ 1904, nr. 440). Bovendien deelden 
beide organisaties hetzelfde lijfblad, waarin jaarlijks het verslag van de 
Algemene Vergadering van beide verenigingen verscheen, alsmede 
wekelijks het vcrenigingsmeuws. 
Bij haar oprichting telde de Ncderlandsche Jagersvereniging ruim 
duizend leden die over het hele land verspreid woonden (DNJ 1904, 
nr. 443). In de veertigjarcn die op haar oprichting volgden, kenmerkte 
het ledenbestand zich door stagnatie en daling Dit is opmerkelijk aan-
gezien in die tijd het aantal jachtaktchouders steeg. De kloof tussen het 
aantal georganiseerde en niet-georganiscerdejagers werd steeds groter. 
Alhoewel de Ncderlandsche Jagersvereniging zich, zonder op stands-
of klasse verschillen te letten, tot allcjagers richtte, was zij in veler ogen 
een 'herenclub'. De afhankelijkheid van Nimrod en de dominante aan-
wezigheid van de adel in haar afdelingsbesturen hadden hiertoe bijge-
dragen. Het reilen en zeilen van de organisatie werd vooral door de 
afdelingsbesturen bepaald. De leden lieten het op de afdelingsvergadc-
ringcn afweten Een actieve bemoeienis met verenigingszaken werd 
van hen ook met verwacht (DNJ, jubileumnummer 1974. 359) 
De geringe betrokkenheid van de leden kwam ook tot uitdrukking 
in de regionale verschillen binnen de Nedcrlandsche Jagersvereniging 
De vereniging werd in feite gedragen door de afdelingen die het 
dichtst bij de bestuurlijke centra Den Haag en Amsterdam lagen. Hoc 
verder een afdeling daarvan verwijderd was, des te wisselvalliger haar 
medewerking. Het langst tot in dejaren dertig hebben de jagers in de 
provincies Drenthe, Overijssel en Limburg zich afzijdig gehouden. Zij 
hadden eigen lokale jagersverenigingen opgericht en negeerden de po-
gingen tot centralisatie die van de Ncderlandsche Jagersveremging uit-
ging (DNJ 1916: 457, 1921: 521; 1930· 568). 
loo De opkomst, kortstondige bloei en de daaropvolgende stagnatie in 
het ledental van de Ncderlandsche Jagersvereniging hingen nauw sa­
men met ingrijpende veranderingen in de machtsverhoudingen tussen 
jagers en overheid, jagers en de oude elite, jagers en boeren, stadse en 
rurale jagers In hoeverre deze veranderende afliankclijkheidsrelaties 
van invloed waren op dcjagcrswercld in het algemeen en de Jagersver­
eniging in het bijzonder, zal in de volgende paragrafen worden belicht 
DE ANTI-JACH Γ-ΜΙ N l A L I i r i r BIJ DL О І RHLID 
Terugkijkend naar de beginjaren van dejagcrsvereniging plegen jagers 
thans te verzuchten dat toen, in de 'goede oude tijd', dcjacht algemeen 
geaccepteerd was y In de tweede helft van de vorige eeuw stond de 
jacht echter onder zware druk in het parlement In 1873 werd in de 
Tweede Kamer een voorstel ingediend 'tot intrekking van de bijzon­
dere bescherming van de Jacht en het Jachtrecht' (Van Voorst tot 
Voorst z d 192, DNj 1973 531) Het voorstel had tot doel grond­
eigenaren onbeperkte rechten te verschaffen op het doden van op hun 
grond levend wild Dit laatste zou wettelijk in een zogenaamde 'wild-
schadewct' verankerd worden 
Het parlementaire initiatief o m de landbouw tegen wildschade te 
beschermen, moet gezien worden tegen de achtergrond van de crisis 
die m de tweede helft van de vorige eeuw de landbouw teisterde De 
voorgenomen wildschadewet, waarvan vooral kleine zelfstandige boe­
ren zouden profiteren, maakte deel uit van een geheel van overheids­
maatregelen dat de landbouw er weer bovenop moest helpen Jagers 
verzetten zich tegen de wildschadewet in een uitvoerig bezwaarschrift 
dat door bijna duizend belangstellenden ondertekend werd (Van 
Voorst tot Voorst ζ d 192-207) Zij bekritiseerden de protectionisti­
sche maatregelen die de staat ten behoeve van de landbouw en de 
kleine grondbezitters wilde nemen De bedreiging die gedurende en­
kele decennia van de wildschadewet uitging, vormde de context waar­
in heerjagers zich organiseerden De opkomst van de verenigingen 
moet als een strategie gezien worden om de krachten te bundelen tegen 
de voorgenomen jachtwetswijziging De meeste inspanningen ge­
troostten zich degenen die hierdoor het meest werden bedreigd, de 
'heerjagers van de oude stempel' Toen het gevaar geweken was, de 
wildschadewet met van de grond kwam en de nieuwe Jachtwet van 
1923 het jagen niet onmogelijk maakte, zoals eerder was gevreesd, 
ging het verenigingsleven zich door inactiviteit kenmerken, en stag- 101 
neerdc het ledental 
НЬТ VbRDWIJNEN VAN O U D E PRIVILfcCIS 
De opschudding die door de in voorbereiding zijnde jachtwetswij-
ziging in de jagerswercld werd veroorzaakt, het duidelijk zien dat het 
jachtrecht hier te lande geen onaantastbaar privilege van de machtigen 
en rijken was In tegenstelling tot omringende landen waren hier de 
jachtrechten van het vorstenhuis en van de adel vanouds beperkt I O 
R o n d de eeuwwisseling waren nog 400 000 van de ruim drie miljoen 
hectare jachtgrond m Nederland bezwaard met heerlijke rechten (DNJ 
1904, nr 2) " Met de Jachtwct van 1923 werden alle jachtrechten 
definitief vervallen verklaard Jacht werd een 'genot' gekoppeld aan 
grondbezit (Veltman 1930 5-6) Het jachtgenot kwam uitsluitend aan 
grondeigenaren toe Die konden dit genot evenwel door middel van 
een vergunning met anderen delen of zelfs geheel aan hen afstaan 
Grondbezitters werden daarmee de meest invloedrijke groepering m 
de jagerswercld 
De geprivilegieerden van weleer werden voor het verlies van hun 
jachtrcchtcn schadeloos gesteld Dcjachtwet van 1923 bepaalde dat de 
grondeigenaren de op hun grond rustende heerlijke rechten dienden af 
te kopen in jaarlijks te betalen termijnen gedurende dertig jaar (ibid 
41) In kringen van jagers en juristen werd dit bedrag 'jachtrentc' 
genoemd De afkoopregeling bracht conflicten met zich mee die be­
sloten lagen in de relatie tussen houders van heerlijke jachtrechten en 
de eigenaren van de grond waarop deze rechten gevestigd waren De 
cerstgenoemden treurden met alleen o m verloren privileges, maar 
achtten ook de aflossing vaak ontoereikend en de afwikkeling te traag 
In 193 3, tien jaar na invoering van de afkoopregeling, viel in De Neder­
landse Jager te lezen dat de uitkering van de schadeloosstelling 111 veel 
gevallen nog met begonnen was (DNJ 1933 224-225) Menige afkoop 
werd voor de rechtbank uitgevochten omdat de partijen het met eens 
konden worden over de prijs, omdat grondeigenaren de legitimiteit 
van heerlijke jachtrcchtcn op hun grond m twijfel trokken, of omdat 
'heren' hun legitiem geachte aanspraken aangetast zagen (ibid ) 
In De Nederlandse Jager werd de toekomst van de jacht onder de 
nieuwe Jachtwct in sombere kleuren geschetst de mooistejachten zou­
den verdwijnen, jachtopzichters zouden brodeloos worden en het wild 
102 zou door toenemende stroperij uitgeroeid worden (DNJ 1923 457-
459) Het blad maakte zich echter niet sterk om de afschaffing van de 
heerlijke jachtrechten tegen te houden, noch werd het de spreekbuis 
van degenen die door het verlies van oude privileges gedupeerd wer-
den De redactie sprak zich ten voordele van grondbezitters uit (ibid 
490-491), ofschoon ze hiervoor harde kritiek van een deel van haar 
adellijke lezers te verduren kreeg 
HEfcRJAGIRS EN BOEREN 
De opkomst van de jachtorgamsaties in de tweede helft van de vorige 
eeuw moet mede gezien worden in het licht van de strijd die heerjagers 
tegen de afgifte van speciale machtigingen aanbonden Hoezeer wild-
schade altijd al een conflictstof tussen boeren en jagers was, hebben wc 
in het vorige hoofdstuk gezien In het geval dat grondeigenaren de 
jacht op hun grond beoefenden, maakten zij vaak bezwaar tegen het 
gebruik van deze rechten door boeren Steeds weer kwamen m de 
notulen van de Ncdcrlandsche Jagersvereniging klachten naar voren 
dat de overheid al te kwistig met de schadehjk-wild-machtigingen 
omsprong (DNJ 191 I nr 36) 
In de ogen van boeren en landbouworganisaties gingen de bestaan-
de rechten niet ver genoeg Zij cisten een betere bescherming van de 
landbouw tegen de gevolgen van een 'overmatige' wildstand Dit 
standpunt vond steun in de regering en het parlement De Jachtwet 
van 1923 kwam aan de eisen uit landbouwkringen 111 hoge mate tege-
moet l 2 Het stijgend aantal jachtaktehouders in de jaren twintig en 
dertig werd echter met door boeren gevormd, en hun stem werd met 
in De Nederlandse Jager gehoord Volgens de schrijvende jagersehte 
ervoeren kleine bocrcigcnarcn het verplicht afkopen van dejachtrech-
ten als een last zij betaalden voor iets dat zij niet eens wilden (ONJ 
1933 224-225) De meeste boeren maakten niet zelf gebruik van het 
jachtgcnot, maar verhuurden dit aan derden, doorgaans aan (landloze) 
heerjagers Met het huurstelsel werd niet alleen de jachtgelcgcnheid 
vergroot, maar ook de weg geëffend voor nieuwe jagers 
STADSL EN RURALE JAGERS 
In het geürbaniseerde westen van het land was het aantal uit de stad 
afkomstige jagers al rond de eeuwwisseling relatief groot Uit een 
jachtstatistick, gepubliceerd in De Nederlandse Jager (1905, nr 46), 
bleek dat de provincie Zuid-Holland in het seizoen 1902/1903 bijna 103 
achthondcrdjachtaktehouders telde. Bijna de helft daarvan was woon-
achtig in de vijftien grootste steden van de provincie, ben groot deel 
van de stadse jagers bestond uit kooplieden en industriëlen Zo droeg 
dertig procent van de Rotterdamse jagers namen die bekend waren in 
kringen van groothandel en rederij. In Den Haag behoorde vijfen-
twintig procent van de jachtaktehouders tot de adel (ibid.). 
Overal m het land waren kleine en grote grondeigenaren bereid aan 
jagers vergunningen te verlenen om op hun grond te jagen. De grond-
eigenaren konden zelf bepalen hoeveel vergunningen zij tekenden en 
hoelang deze geldig waren. Er bestonden langdurige exclusieve huur-
overeenkomsten tussen een jager en een grondeigenaar, waarbij geen 
derdejager het recht kreeg op hetzelfde terrein tejagen. Maar er waren 
ook grondbezitters die de voorkeur gaven aan dagvergunningen en 
steeds wisselende jagers. Oudere jagers die dit vergunningstelsel nog 
hebben meegemaakt, weten te vertellen dat sommige boeren 'bij elk 
hek een jager hadden staan'. 
De door de Jachtwct van 1923 bezegelde versoepeling van de toe-
gang tot de jacht vond zijn weerslag m het stijgend aantal jachtakte-
houders in dejaren twintig en dertig. In dertig jaar tijd (van 1905 tot 
1936) groeide dit aantal van circa zeven naar dertienduizend. In de 
laatste jaren voor de Tweede Wereldoorlog daalde het aantal jacht-
aktehouders weer naar circa negenduizend. Onder de stedelijke bevol-
king beschikte in de jaren twintig en dertig slechts een kleine boven-
laag over voldoende geldmiddelen en vrije tijd om op het platteland 
voor het vermaak te gaan jagen. Zij vormde een nieuwe elite- mensen 
zonder grondbezit, maar met kapitaal verworven in handel, industrie, 
nijverheid; en mensen werkzaam in vrije beroepen, zoals artsen en 
notarissen. Voor sommigen van hen was de jacht een statussymbool 
dat de (pas) verworven sociale positie of aspiraties tot uitdrukking 
bracht. 
Zoals wij in het vorige hoofdstuk gezien hebben, benadrukte de 
oude jagerselite, adel en grootgrondbezitters, het verschil tussen hen-
zelf en de nieuwkomers uit de stad scherp De voor de laatstgenoem-
den gebruikelijke benaming statusjager was daar een aanwijzing voor. 
De tegenstelling tussen stad en platteland liep als een rode draad door 
De Nederlandse Jager. Nadat de golven die door de afschaffing van de 
heerlijke jachtrechten waren veroorzaakt weer waren gladgestreken, 
104 werd dit verenigingsblad de spreekbuis van de - al dan niet adellijke — 
grondbczittcndc groeperingen in de jagcrswercld, die van de nieuw-
komers een bijzonder negatief beeld hadden 
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In de jaren dertig gaf de wijze waarop de toegang tot de jachtvelden 
geregeld was aanleiding tot toenemende ontevredenheid onder de ja-
gersehte Ze keerde zich tegen het vergunningstelsel dat aan een steeds 
groeiend aantal jagers jachtgelegcnhcid verschafte De Nederlandsche 
Jagersvereniging zag daarin een grote bedreiging voor de wildstand 
Onmiskenbaar kwam in deze houding de wens tot uitdrukking meer 
controle uit te oefenen op de toegang tot de jacht Juristen bogen zich 
over alternatieven voor de bestaande regeling Er gingen stemmen op 
voor de aaneensluiting van jachtterreinen tot grotere eenheden In dit 
verband stond onder andere de invoering van jachtschappen' ter 
discussie Deze organisatievorm was kenmerkend voor de jacht in 
Duitsland Hierbij werden afzonderlijke jachtterreinen tot grotere een-
heden verbonden, zodanig dat zij bijvoorbeeld een heel gemcentetern-
tonum omvatten In jachtschappen zou het jachtgenot in handen zijn 
van cen eigen bestuur dat jagers door middel van vergunningen op zijn 
terrein toeliet (Bloemers 1933) Voor de Nederlandsche Jagersvere-
niging was een dergelijk jachthuurstclsel aantrekkelijk, omdat de daar-
in aanwezige centraliserende tendensen de kans boden meer greep te 
krijgen op jagers Maar juist vanwege de dreigende centralisatie stuitte 
het voorstel in de jagcrswercld op verzet I 4 
De Duitse bezetting maakte in 1940 cen eind aan deze discussie 
Daar in 1940 alle jagers hun geweren moesten inleveren, leek vooreerst 
een emde te zijn gekomen aan de uitoefening van de jacht (DNJ 1941 
557) Al gauw werd duidelijk dat de bezetters cen ingrijpende her-
structurering van de jacht in Nederland ter hand zouden nemen, en 
wel naar Duits voorbeeld Er deden geruchten de ronde dat de jacht 
onder cen centraal gezag geplaatst, het gehele jachtarcaal op de teken-
tafel in jachtschappen verdeeld en cen exacte administratie van het 
geschoten wild voor iedere jager verplicht gesteld zou worden 
In de bezettingstijd maakten De Nederlandse Jager en de Jagersver-
eniging een kortstondige bloei door Het aantal abonnees van het li)f-
blad steeg aanzienlijk, namelijk van enkele honderden begin 1940 tot 105 
bijna zevenendcrtighondcrd in januari 1941 en tenslotte tot circa 
twaalfduizend in januari 1943 15 In die tijd waren de inspanningen van 
de Jagersvereniging erop gericht met de bezetters in contact te treden 
om hen ertoe te bewegen de maatregelen die de uitoefening van de 
jacht onmogelijk maakten afte schaífen In dcjachtseizoenen van 1940/ 
1941 en 1941/1942 slaagde deze opzet Aan het begin van het seizoen 
1940 (in juli) ontvingen de 'bonafide'jachtaktchouders hun geweren 
terug, die aan het eind van liet seizoen weer bij de politic in bewaring 
moesten worden gegeven De ambities van de Jagersvereniging strek-
ten zich nog veel verder uit Hoe sceptisch haar bestuursleden ook 
tegenover de nieuwe autoriteiten stonden, zij zagen een kans al langer 
bestaande plannen te realiseren In het jaarverslag over 1940 stak het 
bestuur zijn optimisme niet onder stoelen of banken 
'Er brak voor de bestuurders der ja zelfs veelbelovend uitzag Er zijn 
vcreenigmg een zeer drukke tijd aan, groóte veranderingen op til, welke 
maar achteraf kan wel geconstateerd hopelijk en waarschijnlijk het jachtbcdrijf 
worden, dat de vele werkzaamheden eindelijk in die banen zullen leiden, die 
vruchtbaar zijn geweest en dat de de Nederlandschc jagers, in casu hun 
toekomst er in December 1940 voor de organisaties, steeds voorgestaan en 
jacht in Nederland zeker met ongunstig, gepropageerd hebben' (DNJ 1941 557) 
Nadat 111 augustus 1940 de Nederlandschc Jagersvereniging en Nimrod 
een fusie waren aangegaan, werd eenjaar later, op bevel van de autori-
teiten, de Algemene Nederlandse Jagersvereniging opgericht, overi-
gens met dezelfde bestuursleden als haar voorgangster De uitgifte van 
jachtakten werd beperkt tot leden van deze organisatie, wat neerkwam 
op een verplicht lidmaatschap voor jagers met daaraan gekoppeld een 
abonnement op De Nederlandse Jager (DNJ 1942 350-351) Het ledental 
steeg naar bijna twaalfduizend in december 1941 (ibid 350) Voor de 
eerste (en tot nog toe laatste) keer in haar geschiedenis omvatte de 
Jagersvereniging alle jachtaktehouders m Nederland De in 1940 
groots aangekondigde reorganisatie van de jacht als geheel en de in-
troductie van de nieuwe Jachtwct heten echter op zich wachten Door 
het verloop van de oorlog zijn ingrijpende veranderingen op het ge-
bied van de jacht achterwege gebleven, wel kwamen sommige aspec-
ten van de plannen, met name betreffende de toegang tot jachtvelden, 
later in aangepaste vorm in de Jachtwct terecht 
іоб Ontwikkeling van de KNJV 
1874 Ncdcrlandsche Jachtvcreenigmg Nimrod 
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE JAGERS VERENIGING 
Dc periode na 1945 kenmerkte zich door een spectaculaire groei van 
het aantal jachtaktehouders In 1947 telde Nederland bijna twmtig-
dui7ciid jagers In vergelijking met 1942, toen er circa twaalfduizend 
jagers waren, betekende dit een toename van 60% in slechts vijfjaar 
Dc grote belangstelling voor de jacht na dc oorlog bleek meer dan een 
kortstondige inhaalbehocfte te zijn, want het aantal jachtaktchouders 
bleef groeien en verdubbelde zich tussen 1947 en 1977 Het leden­
bestand van de Nederlandse Jagersvereniging hield daarmee geen gely-
ke tred. Toen in 1945 het verplichte lidmaatschap kwam te vervallen 
en de Algemene Ncderlandsche Jagersvereniging weer gewoon Ne-
derlandse Jagersvereniging ging heten, zette een daling van het ledental 
in die tot in dejaren vijftig voortduurde. Er werd destijds zelfs een 
'Fonds Vrijwillige Bijdragen' opgericht om de organisatie te steunen 
(DNJ 1964: 24). Sinds dejaren zestig is er sprake van een gestage groei. 
Het ledenbestand van de Jagersvereniging zou na de oorlog uit nooit 
meer dan twee derde van de jachtaktehouders bestaan (zie figuur 3). 
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Figuur 3. Ontwikkeling ledenaantal van de KNJV, ¡g54-iç87 
(vergeleken met het aantal jachtaktehouders) 
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B R O N N E N 
1954-1956: KNjv-jaarvcrslagcn over deze periode 
1957-1987: D N J , de laatste opgave per jaargang van de 'ledenbarometcr' 
io8 In 1946 aanvaardde prins Bernhard het beschermheerschap van de 
vereniging, die zich voortaan Koninklijke Nederlandse Jagersvcreni-
ging (KNJV) mocht noemen Tevens onderging de vereniging een in-
grijpende reorganisatie (DNJ 1946 14-15) l7 Doel van dc7c reorga-
nisatie, die zich door een bestuurlijke democratisering kenmerkte, was 
de vereniging dichter bij haar leden te brengen Het bestuur van 'bo-
ven' zou m toenemende mate bestuur vanuit de 'basis' worden ' Bo-
vendien spande het hoofdbestuur zich in, minder anoniem voor de 
leden te opereren In de ogen van de bestuurders kon er niet mee 
volstaan worden om af en toe vcrcnigingsnicuws in De Nederlandse 
Jaçer te plaatsen Het werd steeds meer gebruikelijk via dit blad verant-
woording af te leggen van de activiteiten van hoofd- en dagelijks 
bestuur Hierdoor en omdat ccn abonnement op De Nederlandse Ja^er 
gekoppeld was aan het KNjv-lidmaatschap, veranderde het karakter 
van het tijdschrift Het blad bevatte in toenemende mate technische en 
educatieve artikelen naast jachtbelletne 
Het streven van de KNJV om meer greep te krijgen op haar achter-
ban ging gepaard met meer aandacht voor de categorie kleincjagcr In 
vergelijking met de periode voor de Tweede Wereldoorlog vormde 
dit een duidelijke koerswijziging in het beleid, die ongetwijfeld samen-
hing met de nog steeds groeiende kloof tussen het aantal jachtaktchou-
ders en het ledental van de jagersvereniging Van degenen die na de 
oorlog een jachtakte bezaten, behoorde naar schattingen van de KNJV 
circa tachtig procent tot de categorie kleine jager (DNJ 1948 418) 
Vermoedelijk waren deze voor een deel afkomstig uit kringen van 
kleine grondeigenaren en voor een ander deel uit de nict-agransche 
bevolking in plattelandsgemeenten en uit steden Bij de KNJV raakte 
men van het idee doordrongen dat het voortbestaan van de jacht af-
hankelijk was van de samenwerking met de nieuwe categorieën jagers 
die na de oorlog hun intrede hadden gedaan (DNJ 1950 27) 
In de praktijk bleek het moeilijk te zijn de leden tot een actieve 
participatie in de afdelingen te bewegen Steeds weer klaagden de af-
delingsbesturen over een slechte opkomst bij afdehngsvergadenngen 
Zoals uit dejaarvcrslagen van de KNJV bleek, verschilden de afdelingen 
vaak met het hoofdbestuur van mening over de mate waarin de demo-
cratie binnen de KNJV daadwerkelijk functioneerde Sinds de jaren 
zestig uitten afdelingen op jaarvergaderingen steeds weer hun onvrede 
over de wijze waarop bestuurlijke beshssmgen tot stand kwamen I9 
Alhoewel het democratiseringsproces binnen de KNJV niet zonder 109 
strubbelingen verliep, werden hierdoor veranderingen op gang ge-
bracht die het gezicht van de vereniging ingrijpend wijzigden Deze 
ontwikkeling vond haar weerslag m de externe relaties van de KNJV 
De Jagersvereniging raakte steeds meer betrokken bij maatschappelijke 
processen en ging deel uitmaken van nationale en internationale net-
werken Haar belangen bleven niet beperkt tot het veilig stellen van 
jachtgelcgcnheid 111 eigen land maar ook tot die in het buitenland Het 
belang van internationale contacten is al in verband met de ganzejacht 
gebleken De benoeming in 1955 van een bestuurslid van de KNJV, 
tevens redactielid van De Nederlandse Jager, tot vice-president van de 
Internationale Jachtraad {Conseil International de Citasse) was een mijl-
paal m de 'internationalisering' van de KNJV (DNJ 1955 819) Sinds-
dien is de vervlechting met buitenlandse overlegorganen nog toegeno-
20 
men 
De verstrengeling met natuurbcschcrmmgsbclangcn noopte tot 
meer aandacht voor wetenschappelijk onderzoek, vooral naar de effec-
ten van de jacht op bepaalde wildsoortcn Het onderzoek naar trek-
wild, waarmee internationale belangen gemoeid waren, stond hierbij 
voorop In eigen land stimuleerde de KNJV biologisch onderzoek 
Hierdoor onderging de wildkennis en het jachtveldbchecr een ver-
wetenschappelijking (DNJ 1968 332, 1974 493) 
Openheid en bereidheid tot overleg strekte zich uit tot de niet-
jagende bevolking, die in 's jagers ogen weinig begrip voor de jacht 
aan de dag legde In 19^5 stelde de KNJV een jachtvoorhchtingscom-
missic in, die tot taak had niet-jagers over de jacht voor te lichten om 
hier zo meer begrip voor te kweken (DNJ 1956 820) Tegelijkertijd 
deed zich in de Nederlandse jagerswcreld een toenemende specialise-
ring voor Er ontstonden nieuwe organisaties die zich op bepaalde 
wildsoortcn richtten, zoals de Vereniging Het Vcluws Hert (1946) en 
Het Reewild (1951) Deze organisaties waren met de KNJV geasso-
cieerd en gebruikten De Nederlandse Jager als hun officiële orgaan De 
opening van de KNJV naar het buitenland, de natuurbescherming en 
het nict-jagende publiek alsmede de specialisatie op het terrein van het 
wildbehcer duidden op een 'vermaatschappelijking' van de jacht 
In het bestuur van de KNJV manifesteerde deze koerswijziging zich 
in een groeiende professionalisering van de staf Tot aan de Tweede 
Wereldoorlog werden alle bestuursfuncties op vrijwillige basis en on-
n o bezoldigd vervuld Na de oorlog werd de administratie van het 'cen-
trale bureau' van de KNJV met betaalde krachten bemand Met de 
uitbreiding van de staf ging een toenemende arbeidsdeling en speciali-
satie gepaard - vanaf 1975 worden bijna jaarlijks nieuwe medewerkers 
aangenomen Een duidelijk teken van de toegenomen verwetenschap-
pelijking was de indiensttreding van een bioloog (DNJ 1980 416) De 
vermaatschappelijking van de jacht leidde in 1984 tot de aanstelling 
van een medewerker public relations (DNJ 1985 215), om slechts enkele 
nieuwe stafleden te noemen Terwijl het administratieve personeel 
werd gerecruteerd op basis van opleiding en beroepservaring, bleven 
in het hoofdbestuur, dat als ere-ambt werd bekleed, relatief veel leden 
van de oude elite vertegenwoordigd De professionalisering die zich 
dus met name in het management van de vereniging voordeed, leidde 
onder meer tot een gericht ledenwervingsbeleid en een dienstenaanbod 
dat de ledenbindmg versterkte Hierbij valt te denken aan de jacht-
cursus en een voordelige aansprakelijkheidsverzekering voor leden 2I 
De KNJV werd een volwaardige gesprekspartner van de overheid 
Haar incidentele betrokkenheid bij de totstandkoming van jacht wetten 
en -beleid veranderde in cen geïnstitutionaliseerde deelname Zo werd 
in 1954 de Jachtraad ingesteld - die sindsdien als adviescollege van de 
overheid bij de uitvoering van dcjachtwet functioneert - waarin naast 
natuurbcschermings- en landbouworganisaties ook de KNJV ÍS ver-
tegenwoordigd 20 In de dertig jaar na de Tweede Wereldoorlog heb-
ben zich binnen de KNJV democratiserende tendensen voorgedaan, 
zowel in haar bestuurlijke structuur als in haar relaties met niet-jagers 
in binnen- en buitenland De toename van het aantal leden in dejaren 
zestig en zeventig was daar cen gevolg van 
Niet alle vooraanstaande figuren binnen de KNJV juichten deze ont-
wikkelingen toe, sommigen maakten zich grote zorgen over de almaar 
groeiende kloof tussen de beschikbare jachtgelegcnhcid en het aantal 
gegadigden (DNJ 1948 417-418) Sinds de Tweede Wereldoorlog tref-
fen wc zowel in dejachtwetgeving als m het beleid van de KNJV twee 
strategieën aan die nauw met elkaar samenhangen uitbreiding of al-
thans handhaving van dcjachtgelegcnhcid aan de ene en beperking van 
het aantal jagers aan de andere kant Deze maatregelen vormden een 
geheel van protectionistische tendensen dat de tweede helft van deze 
eeuw kenmerkte 
EEN NIEUW JACHFHUURSTELSfcL I I I 
In 1946 werd de wijziging van de uit 1923 daterende Jachtwet ter hand 
genomen door de minister van Landbouw, Mansholt, lid van de Partij 
van de Arbeid Mansholt nodigde de KNJV uit een voorstel in te dienen 
betreffende de herziening van dcjachtwet Hij richtte zijn verzoek niet 
alleen tot de Jagersvereniging, maar ook tot vertegenwoordigers van 
de landbouw en de natuurbescherming (DNJ 1947 17) Gezamenlijk 
namen zij plaats in de regeringscommissie die zich over de nieuwe 
Jachtwet boog Het zou acht jaar duren voordat de verschillende, en 
soms conflicterende belangen van deze instellingen onder één noemer 
waren gebracht De Jachtwet van 1954 droeg een compromis-karak-
ter, dat zich wellicht het duidelijkst manifesteerde in de wijze waarop 
de toegang tot de jacht was geregeld 
In de eerste jaren na de oorlog had de overheid een proef met een 
jachtstelscl genomen dat op een minimumgrootte voor jachtvelden 
gebaseerd was Iedereen die in aanmerking wilde komen voor een 
jachtakte diende aan te tonen dat hij in de gelegenheid was op een 
terrein van minstens veertig hectare te jagen Deze bepaling, die m de 
nieuwe Jachtwet opgenomen werd, ging het vergunningstelsel ver-
vangen Bovendien werd in de nieuwe wet een huurovereenkomst 
gebonden aan een duur van zes jaar Hierdoor kreeg de binding tussen 
jagers en veld enige continuïteit Tevens betekende deze bepaling een 
rem op een snelle doorstroming, wat de toegang tot de jacht voor 
nieuwkomers bemoeilijkte De ongebreidelde groei van jachtaktehou-
ders werd hierdoor een halt toegeroepen Kleine grondeigenaren en 
landloze jagers, die in dejaren vijftig al veruit de meerderheid vorm-
den, konden hierdoor niet zonder meer aan een jachtakte komen Zij 
dienden voortaan samenwerkingsverbanden aan te gaan 
In KNjv-krmg werden deze maatregelen zeer positief ontvangen 
Ze realiseerden immers een lang gekoesterde wens Met de vcertig-
hectare-regcling hoopte de KNJV de jacht minder aantrekkelijk te ma-
ken voor de vaak bekritiseerde statusjagers Inderdaad had deze maat-
regel vrijwel onmiddellijk gevolgen voor het aantal jagers Tussen 
1954 en 1956 daalde dit met tweeduizend (DNJ 1965 260) Echter, na 
een periode van aanpassing waarin veel jachtvergunmngen werden 
vervangen door schriftelijke overeenkomsten van huur en verhuur, 
bereikte dit aantal weer het peil van voor 1954 om vervolgens weer te 
stijgen (ibid ) 
112 Jagers ontwikkelden strategieën om aan de beperkende maatregelen 
van dejachtwet te ontsnappen. Zoals uit de jachtstatistick van Sprecn 
blijkt, jaagden in de jaren vijftig steeds minder jagers op eigen grond 
en steeds meer op gehuurde terreinen.23 In het verlengde hiervan lag 
de tendens in toenemende mate gezamenlijk te jagen, met name in 
combinaties. De combinaticvorming ging gepaard met een samen-
voeging van gronden tot grotere jachtvelden Hierdoor daalde het 
aantal kleine en zeer kleine jachtterreinen.24 Jachtgelegcnheid werd 
ook gecreëerd door de mogelijkheid via een gastvcrklaring een jacht-
akte te verkrijgen.25 Een gastvcrklaring was (en is nog steeds) niet aan 
de vcertig-hectare-regeling gebonden, zodat er in principe een on-
beperkt aantal per veld kan worden afgegeven. 
De vcertig-hectare-regeling, oorspronkelijk bedoeld als een rem op 
de ongebreidelde toename van het aantal jagers, werd voor een deel 
buiten werking gesteld door combinaticvorming, tcrreinsamenvoe-
ging en gastverklarmgen. Alhoewel hierdoor protectionistische ten-
densen voor een deel werden omzeild, bevatte het nieuwe jachthuur-
stclscl meer beperkingen dan het vergunningstelsel. Vanaf 1954 werd 
het steeds moeilijker om zonder relaties in dcjagcrswcreld of in grond-
bczittendc kringen aan een jachtakte te komen Er begon zich een 
ontwikkeling af te tekenen die vooral in de jaren tachtig van groot 
belang zou worden, namelijk die van een toenemende verschuiving 
naar jachtaktchouders met een rurale achtergrond. 
JACHTHUURPRIJZEN 
Na het in werking treden van de Jachtwct van 1954 begonnen de 
jachthuurpnjzen enorm te stijgen. In KNjv-knng maakte men zich 
over deze ontwikkeling ongerust. Hoge prijzen mochten dan wel de 
toename van het aantal jachtaktehouders afremmen, in de ogen van de 
KNJV deden zij dit evenwel voor de verkeerde groeperingen. In De 
Nederlandse Jager werd de prijsstijging geweten aan de commercialise-
ring van de jacht en de 'kolonisatie van het platteland' (DNJ 1964: 3io), 
waarmee tussen de regels door de toestroom van statusjagers uit de 
steden werd bedoeld. Jagers, vooral afkomstig uit de Randstad, zoch-
ten eerst in de onmiddellijke nabijheid van hun woonplaats een jacht-
terrein, zodat de prijzen in het westen van het land het eerst omhoog 
gingen en pas later in andere gebieden (DNJ 1971: 484). In de jaren 
vijftig en zestig trof men in De Nederlandse Jager dan ook veel adver-
tenues aan waarin jachtvelden dicht bij de Randstad en soms tegen een 113 
zeer hoge prijs gevraagd werden 
'Klem veld (poldcrjacht of waterwild) 'Heer, 38 jr R 'dam, enthousiast 
gevraagd, in de omstreken van geworden voor de jacht, 111 bezit 
Amsterdam, ca 30 k m Eventueel ook jachtakte, geweer en auto, zoekt 
deelname Br onder lett ' deelgenootschap in jacht waar partners 
(DNJ 1954, nr 1) genegen zijn hem in geheimen ν d jacht 
in te wijden Bereid bij te dragen tot 
'Klemwildjacht gevraagd of deelname enkele honderden per j r 
gevraagd, door heer-jager liefst midden (DNJ 1954, nr 13) 
of westen des lands ' (DNJ 1954, nr 4) 
Binnen de KNJV gingen stemmen op die de prijsstijging een halt wil­
den toeroepen Men voorzag dat de 'minder-bedeelden' hun velden 
zouden kwijtraken, terwijl de 'kapitalistenjagcrs' de jacht als represen­
tatiekosten op de inkomstenbelasting in mindering zouden brengen 
(DNJ 1964 459) Hierdoor dreigden grondbezit en binding met het 
platteland als doorslaggevende factoren in de toegang tot de jacht te 
worden verdrongen door geld De prijsstijging werd namelijk niet 
alleen in de hand gewerkt door de groei van het aantal jagers, maar 
ook door de wijze waarop terreinen werden verhuurd Met name de 
rijksoverheid en gemeenten, de grootste verhuurders in ons land, gin­
gen over op het systeem van openbare inschrijving Doorgaans ging 
dit zo in zijn werk dat, na bekendmaking van de voorgenomen ver­
huring in de plaatselijke cn/of landelijke pers, belangstellenden per 
gesloten brief een bod konden uitbrengen De hoogste bieder kreeg de 
jacht toegewezen Dit gebeurde tijdens een openbare vergadering 
waarop de enveloppen werden geopend ben variant hierop vormde 
de verhuring bij opbod In dit geval werd een publieke vergadering 
belegd waarop belangstellenden hun bod openlijk uitbrachten Net als 
bij een veiling kreeg de hoogste bieder de jacht toegewezen Wanneer 
de wettelijke huurpenode van zes jaar was afgelopen, diende de huur­
der opnieuw mee te bieden Bij deze vorm van jachtveldverhuring 
werd het de zittende jagers moeilijk gemaakt hun huurovereenkomst 
te continueren Bovendien konden zij geen controle uitoefenen over 
hun opvolging Zelfs de jagersehtc werd hierdoor getroffen, daar de 
criteria waaraan zij hun positie in de jagcrswcrcld ontleenden door-
114 kruist konden worden door het op het inschrijvingsformulier ver-
melde bedrag Familietraditie, binding met het jachtveld en banden 
met de lokale bevolking moesten het afleggen tegen geld Volstrekt 
vreemden kregen de kans om in vanouds bestaande huurrelaties in te 
breken Geen wonder dus dat KNjv-bestuurders die hun positie in de 
jagerswereld vaak aan deze criteria te danken hadden aandrongen op 
maatregelen tegen deze praktijken 
JACHTPLICHT 
Na de Tweede Wereldoorlog veranderde het beeld van dcjacht dat via 
De Nederlandse Jager werd uitgedragen Steeds meer presenteerden de 
schrijvende jagers zich als deskundige wildbehcerders mannen met 
gevoel voor en kennis van de natuur die het jagen slechts als één middel 
(naast andere) zien om een verantwoord natuurbeheer te realiseren De 
nieuwe koers vond zijn grondslag in de voorgeschiedenis van dejacht-
wet van 1954, toen de KNJV door het ministeriele beleid gedwongen 
was haar wensen in overeenstemming te brengen met die der natuur-
bcschcrmings- en landbouworganisaties Hierdoor bevatte dcjachtwet 
tenslotte regels die men in termen van jachtphcht' zou kunnen om-
schrijven In deze wet werden jagers verplicht zorg te dragen voor een 
'redelijke' wildstand 2 Tevens werd de voorkoming en bestrijding 
van wildschade in handen gelegd van jachtaktchouders 27 Het zou 
voortaan hun verantwoordelijkheid zijn dat bos en veld door wild 
bevolkt blijft, maar ook dat dit wild de boeren met tot last wordt 
De jachtphcht sneed een aantal categorieën jagers de pas af die al 
geruime tijd aan kritiek van de jagersehte blootstonden, namelijk de 
machtiginghoudcrs onder de boeren en de statusjagers uit de stad 
Door jachtaktehouders te verplichten zelf maatregelen tegen wildscha-
dc te nemen kwamen boeren met zonder meer in aanmerking voor een 
speciale machtiging In plaats daarvan voorzag dcjachtwet in een scha-
deloosstelling van boeren via het Jachtfonds Een tweede categorie die 
door de jachtphcht werd getroffen, waren de uit de stad afkomstige 
jagers Het nemen van behcermaatregelen impliceerde dat jagers tijd 
en kennis in hun veld dienden te investeren, niet enkel geld Hier 
tekende zich een trend af ten voordele van grondbezittendc, grond-
gebruikende en op het platteland woonachtige jagers Deze kringen, 
die zich kenmerkten door een hechte en langdurige binding met het 
jachtterrein, voldeden het meest aan de eisen van het moderne natuur-
beheer 
JACHFEXAMEN И З 
Ondanks de beperkingen die de Jachtwet van 1954 aan de toegang tot 
de jacht stelde bleef het aantal jachtaktehouders groeien. De KNJV 
drong bij de overheid nadrukkelijker aan op strengere toegangscrite­
ria. Met de jachtwetswijzigmg in 1977 werd deze wens gehonoreerd. 
er werd voor alle aankomende jachtaktchouders eenjachtcxamen ver­
plicht gesteld. Sindsdien dient de aanvrager van een jachtakte een 
jachtdiploma te overleggen.2 Dit besluit van de wetgever was voor 
een belangrijk deel te danken aan de inspanningen van de K N J V . Al 
smds de Tweede Wereldoorlog leefde 111 deze vereniging de wens 
jagers in Nederland te onderwerpen aan een examen. In dejaren vijftig 
is op initiatief van een aantal vooraanstaande jagers en KNjv-ledcn de 
mogelijkheid tot het behalen van het 'Jagersbrevet' geboden. Deze 
eerste jachtcursus is later uitgemond in de jachtopleiding die door de 
KNJV is opgezet en m samenwerking met een particuliere onderwijsin­
stelling wordt verzorgd ter voorbereiding op het examen 2 9 Sinds 1975 
hebben circa twintigduizend cursisten dejachtopleidmg al dan met met 
goed gevolg doorlopen. 3 0 Het aandeel gediplomeerde jagers op het 
totaal aantal jachtaktchouders neemt toe. Onmiskenbaar komen hierin 
verwetenschappelijking en professionalisering van de jacht naar voren. 
In KNjv-krmg verwachtte men van de invoering van het jacht-
examen een drcmpclverhoging voor met name statusjagers (ONJ 1968: 
333). Al gauw bleek dat het examen een merkbaar effect op de aantals-
ontwikkelmg m de jagerswereld had. In het jachtseizoen 1977/1978, 
het laatste voordat de nieuwe Jachtwet in werking trad, telde Neder­
land ruim 4i.ooojachtaktehouders, in het daarop volgende seizoen nog 
slechts 38.000. een daling met zeven procent. In tegenstelling tot de 
vecrtig-hectare-rcgeling, die slechts in zeer beperkte mate een daling 
bewerkte, blijkt het jachtexamen een permanente drempel te vormen. 
Zoals de cijfers laten zien, zette de daling verder door. In 1983/1984 
stonden er nog slechts 33 481 jagers geregistreerd een daling met acht­
tien procent ten opzichte van 1978. Sinds 1983 stagneert de aantalsont-
wikkelmg. 
Door het jachtexamen krijgen nieuwe categorieën jagers toegang 
tot de jacht. Sommige cursisten hebben meer kans van slagen dan 
anderen. Enige vertrouwdheid met de jacht en het hanteren van een 
geweer draagt bij aan een snelle en succesvolle afronding van de oplei-
ding. Hoe beter een cursist voorbereid is, hoe meer hij in de gelegen-
116 held is gedurende het cursusjaar in de praktijk te oefenen, des te groter 
is zijn kans van slagen Veel jachtervarmg maakt het volgen van de 
opleiding overbodig en stelt een kandidaat in staat om na een test van 
bekwaamheid meteen te worden toegelaten tot het examen Hetjacht-
examen verlaagt de drempel voor degenen die met de jacht zijn opge-
groeid Wie doorjagende familieleden in de gelegenheid wordt gesteld 
in hun gezelschap te jagen, profiteert het meest van de examenrege-
ling In combinatie met de eerder besproken factoren — het toenemen-
de gebrek aan jachtvelden, de hogcjachthuurpnjzen en de toenemende 
wettelijke beperkingen die met dcjachtplicht gepaard gaan - heeft het 
jachtcxamen veranderingsprocessen op gang gebracht die tot uitdruk-
king komen in de sociale compositie van de jagerswereld Deze veran-
dering, die zich ten voordele van op het platteland wonende jagers 
voltrekt, wil ik met de term 'ruraliscnng' aanduiden il 
3 5 RURALISl HFNDF lENDfcNSbN DE JAGI RSWERLLD 
SINDS I 9 7 7 
LOKALfc JAGlRSVLRENIC.INGfcN 
Sinds de jaren zeventig is het voor stadse jagers moeilijker geworden 
hun huurcontracten te verlengen Boeren en andere particuliere 
grondeigenaren geven er de voorkeur aan hun grond te laten bejagen 
door bekenden, familieleden, buren, dorpsgenoten of vrienden De 
afkeer van vreemden en de voorkeur voor bevriende relaties is met 
nieuw op het platteland In De Nederlandse Jager schrijft iemand dat 
zakelijke of vriendschappelijke banden van oudsher doorslaggevend 
zijn bij de jachtverhuring, wat zich ook in de huurprijs doet voelen 
Vreemden betalen daar een ' ach t -o f t ienvoud'van (DNJ 1968 333) In 
het verleden zijn veel kleine grondeigenaren gezwicht voor de be-
dragen die door de 'geldadel' werden geboden Pas in dejaren zeventig 
is daar verandering m gekomen, wat onder meer te maken heeft met 
een stijging van de welvaart waardoor boeren de inkomsten uit de 
jacht met meer nodig hebben Overal in het land, en met name 111 de 
oostelijke provincies van Drenthe tot Zuid-Limburg, ontstonden loka-
le jagersvercnigingcn Kenmerkend is dat zij uitsluitend toegankelijk 
zijn voor de inwoners van de gemeente waarin het jachtterrein gelegen 
is 
Al naar gelang de plaatselijke omstandigheden huurt een vereniging 117 
als rechtspersoon jachtterreinen bij particuliere grondeigenaren, de ge-
meente, de kerk of het rijk, die liefst het hele gcmcenteterntorium 
omvatten De huurprijzen blijven op die manier betrekkelijk laag 
Soms is de jachthuur bestemd voor een goed doel In Limburg en 
Noord-Brabant bijvoorbeeld trof ik verenigingen aan die dcjachthuur 
aan de kerk, de harmonie of de brand wcendcden toekomen In Dren-
the wordt de jacht door zogenaamde 'boermarken' aan (voornamelijk) 
lokale jagers verhuurd Deze boermarken vormen een oud Drents in-
stituut waarin het gemeenschappelijk gebruik van woeste gronden 
door de dorpsgemeenschap geregeld is (Buis 1985, dl 1 30-31) De 
opbrengst van de jachtverhunng vloeit in de kas van het marken-
bestuur, dat met behulp daarvan bijvoorbeeld projecten financiert die 
ten goede komen aan het plaatselijke natuurbeheer (DNJ 1988 578-
579) Kenmerkend voor deze organisatievormen in het oosten van het 
land is dat jagers, grondeigenaren en -gebruikers met elkaar samen-
werken waardoor tegenstellingen, zoals over wildschadekwcstics, ge-
makkelijker worden overbrugd Vaak bestaan de plaatselijke jagers-
vcrenigingcn uit kleine zelfstandige boeren, in andere gevallen uit de 
lokale middenstand, gemeente-ambtenaren, leraren Ook al verschillen 
de verenigingen van elkaar in hun sociale compositie, steeds spannen 
zij zich in voor een goede verstandhouding met de boeren in de om-
streken Zo is het niet ongebruikelijk om de verhuurders en de land-
bouwers uit de omgeving te betrekken bij feesten die door de ver-
eniging georganiseerd worden Laten wc het reilen en zeilen m een 
lokale jagcrsorgamsatie eens nader bekijken 
In een Limburgse gemeente heeft de plaatselijke jachtvereniging het 
genot van de jacht op het gemecntetcmtorium gehuurd, dat circa 
zevenhonderd hectare bos, akker- en weiland omvat Tot de verhuur-
ders behoren kleine grondeigenaren, onder wie veel tuinders, de Pro-
vincie en de gemeente zelf De leden, negentien m totaal (van wie zes 
aspiranten die nog met mogen mcejagen), ontvangen van het ver-
enigingsbestuur een vergunning 'ex-artikel-7-ib' Lidmaatschap is 
slechts toegankelijk voor de inwoners van de gemeente 
In haar huidige vorm werd de vereniging in 1976 opgericht door de 
niet-jagende burgemeester Aanleiding waren geruchten dat de 'heer-
jagers' van het nabijgelegen landgoed een oogje hadden laten vallen op 
i i 8 een aantrekkelijk perceel gemeentegrond Waren zij in hun opzet ge-
slaagd, dan was niet alleen een aantal 'kleine' jagers de jacht kwijt 
geraakt, maar waren ook de huurprijzen m de aangrenzende velden 
enorm gestegen De dreiging die hiervan uitging was groot genoeg 
om de vier uit de gemeente afkomstige kleine jagers, de gemeente-
secretaris, twee middenstanders en een leraar, tot samenwerking te 
bewegen Een arts uit Maastricht, die een groot deel van de gemeente-
gronden gehuurd had, zag af van verlenging van zijn huurcontract 
toen hij van het initiatief van de burgemeester hoorde Het weren van 
de heerjagers, zowel die van het landgoed als die uit de stad, wordt 
door de leden van de vereniging steeds met trots vermeld 
In het eerste jaar trokken de vier jagers met een aantal gasten en 
bijgestaan door onder hun mededorpelingen gerecruteerde drijvers, er 
iedere zaterdag op uit om een drijfjacht te houden Dat bleek voor het 
wild funest te zijn, want in het daaropvolgende seizoen viel er nog 
maar weinig te jagen Aldus besloten zij een bchecrplan op te stellen 
zoals dit in De Nederlandse Jager werd aanbevolen Dat tegen die tijd 
drie mededorpelingen hun jachtcxamen behaalden en tot de vereni-
ging toetraden kwam daarbij goed van pas Ook de daaropvolgende 
jaren onderging de vereniging uitbreiding met gediplomeerde jagers 
uit de gemeente 
De jagers brachten hun veld in kaart, organiseerden wildtcllingen 
en wezen rustgebieden aan die met meer bejaagd mochten worden en 
waar wildakkcrs" werden ingezaaid Thans wordt er voor ieder jacht-
seizoen een rooster opgesteld waarop precies vermeld staat op welke 
dagen er op welke percelen gejaagd wordt, door hoeveel jagers dit zal 
gebeuren en hoeveel wild er maximaal buitgemaakt mag worden 
Bovendien is het aantal gasten dat een jager per seizoen mag uitnodi-
gen tot twee beperkt Zo kan men op drijfjachten van deze vereniging 
zien dat een jager m de loop van de dag zijn geweer verruilt voor een 
knuppel Hij IS zo 'fortuinlijk' geweest al snel het vastgestelde aantal te 
schieten en moet dan de rest van de dag als drijver fungeren 
Er is geen strikte scheiding tussen jagers en drijvers Iedere jager is 
op een aantal jachtdagen, waarop hij volgens het rooster niet geacht 
wordt een geweer te dragen, verplicht te drijven Er is trouwens geen 
gebrek aan gegadigden voor deze taak Jonge mannen uit de gemeente 
die met de jachtcursus bezig zijn, willen maar al te graag als drijver bij 
de jacht betrokken raken De vraag is zo groot dat de vereniging een 
wachtlijst voor aspiranten heeft ingevoerd Momenteel heeft zij zes 119 
'jonge' jagers in haar gelederen opgenomen. Twee van hen worden 
vooral belast met de wildschadebestnjdmg en het kort houden van 
roofwild. Hiervoor hebben zij een 'schadehjk-wild-akte' gekregen. De 
andere vier moeten zich voorlopig nog tevreden stellen met taken 
waarvoor geen geweer nodig is Zij worden pas volledig lid als cen van 
de zittende leden de vereniging verlaat, want uitbreiding van het aantal 
jagers wordt met in overweging genomen. 
De lokale jagersverenigingen vertonen een trek die al in het vorige 
hoofdstuk in verband met de combinatievorming is geconstateerd, 
namelijk cen hoge mate van sociale homogeniteit Jagers sluiten zich 
bij voorkeur met sociaal gelijken aaneen, zodat er wel sociale ver-
schillen bestaan tussen combinaties en verenigingen, maar zelden daar-
binnen. Het is opvallend dat tot de orale traditie van veel lokale jagers-
verenigingcn het verhaal behoort hoe men 'de heren' of een 'bekende 
Nederlander' van het jachtterrein verdreven heeft. Het is dan ook met 
verwonderlijk dat de oorsprong van deze organisaties vaak is gelegen 
in afspraken tussen kleine grondeigenaren om hun veld niet aan derden 
te verhuren. De leden van de meeste mij bekende verenigingen zijn 
afkomstig uit de met-agrarische middcngroepcrmgen, met name klei-
ne ondernemers, winkeliers, leraren alsmede gepensioneerden en ar-
beidsongeschikt verklaarde personen Het gaat hierbij om mannen die 
over veel vrije tijd beschikken of op zijn minst flexibel hun tijd kunnen 
indelen, dit in tegenstelling tot kantoorpersoneel en loonarbeiders die 
wij dan ook wemig m deze krmg aantreffen. Met het oog op het zelf 
ter hand genomen wildbehecr gaat vrije tijd cen steeds belangrijker 
selectiecriterium vormen m de toegang tot de jacht. 'Plezicrjagcrs' in 
de strikte betekenis van het woord, dat wil zeggen jagers die zich 
slechts tijdens het jachtseizoen op de afgesproken jachtdagen in het 
veld laten zien, raken uit de mode. De nieuwe organisaties onder-
scheiden zich van de meer gebruikelijke combinaties met alleen door-
dat hun leden m de nabijheid van hun jachtveld wonen, maar ook 
doordat zij een nauwe binding hebben met de grond die zij bejagen 
WILDBEHCI REENHI DEN 
Plannen om door de aaneensluiting van jachtvelden tot grotere een-
heden te komen, leven al langer zowel bij de KNJV als bij de overheid; 
120 denk aan de discussie overjachtschappen in dejaren dertig en veertig 
en tijdens de voorbereiding van dejachtwet 1954. In dejaren zeventig 
werd de noodzaak om door middel van tcrreinsamcnvocging jacht-
gclegcnhcid te behouden bijzonder urgent. Niet alleen nam het verlies 
van gronden door infrastructurele ontwikkelingen toe, maar ook kon-
digden sommige ovcrhcids- en natuurbcschermingsinstantics op hun 
terreinen een jachtbeperking af of stelden ze zelfs een jachtverbod in. 
Met de jachtwetswijziging in 1977 heeft de overheid initiatieven ont-
wikkeld om jachtvelden tot grotere verbanden aaneen te sluiten. Hier-
voor kwam de term 'wildbeheereenheid' in zwang (Kramer 1983: 44). 
De door de overheid voorgestane organisatievorm voorzag in een 
juridische eenwording. Dit betekende de inbreng van individuele 
jachtvelden in een groter geheel. De jagers stonden in dat geval hun 
status als jachthouder aan het bestuur van de wildbeheereenheid af en 
kregen een vergunning op basis van artikel-7-ib. Dejachthuur diende 
te worden betaald aan het bestuur, dat de contacten met de verhuur-
ders onderhield. De door de overheid geïnitieerde wildbehcereenhe-
den dienden zich in de eerste plaats op een goed faunabeheer te richten. 
Het jagen zou deel uitmaken van het faunabeheer, maar geen prioriteit 
hebben. O m wildbehcereenheden voor jagers aantrekkelijk te maken, 
stelde de wetgever een verlenging van de huurovereenkomst tot twaalf 
jaar in het vooruitzicht, een verdubbeling van de termijn die wettelijk 
was voorgeschreven. 
Dit initiatief sloot aan bij reeds bestaande samenwerkingsverbanden 
van jagers zoals de lokale jagersverenigingen. Jagers echter bleken het 
nieuwe model weinig te waarderen. Alhoewel deze organisatievorm 
met essentieel verschilde van de particuliere initiatieven, vormden het 
verlies van de zelfstandigheid van individuele jagers, de schaalvergro-
ting en formalisering een steen des aanstoots. Een groot probleem 
leverde de inbreng van jachtvelden op. Jagers hechtten aan het jacht-
houderschap omdat deze positie hen m staat stelde te beslissen aan wie 
zij eventueel een vergunning verstrekten en hoc zij hun jacht organi-
seerden. Een jachthouder is vaak omschreven als 'koning in eigen njk-
je ' . Aansluiting bij een groter geheel betekende verlies van deze positie. 
Alhoewel dit ook voor de lokale jagersverenigingen gold, verschilden 
de relaties daarbinnen aanzienlijk van die van de nieuwe wildbehcer-
eenheden. Bij oprichting van deze laatste stond niet de sociale band 
tussen de jagers voorop en was niet een plattelandsgemeente de organi-
satie-ecnheid Een wildbeheereenheid diende een ecologisch geheel, 121 
dus een biotoop" te vormen 32 In veel gevallen betekende dit schaal-
vergroting, aangezien een biotoop enkele duizenden hectare kon om-
vatten Het ledenbestand van een dergelijke wildbeheereenheid is dan 
met alleen groot, maar ook sociaal heterogeen kleine en grote jagers, 
plattelands- en stadse jagers, boeren en vertegenwoordigers van over-
heid en natuurbcschcrmingsmstantics bogen zich gezamenlijk over de 
organisatie van de jacht Omdat de belangen van deze groeperingen 
nogal uiteenliepen, het de samenwerking vaak te wensen over Dit kon 
tot wrijving en misverstanden leiden 
Met de oprichting van wildbchcerecnheden ging een verregaande 
institutionalisering gepaard statuten en een huishoudelijk reglement, 
geformaliseerd overleg, vergaderingen en notulen gingen deel uitma-
ken van het jachtbednjf De in de opinie van jagers toch al vergaande 
overheidscontrole werd zo nog versterkt, temeer daar overheidsamb-
tenaren nauw bij oprichting en bestuur van deze wildbcheereenhedcn 
waren betrokken De jagers voelden zich op de vingers gekeken 
Het initiatief van de overheid vond m de KNJV een pleitbezorger 
(DNJ 1978 474) De vereniging maakte echter een aantal wensen ken-
baar die tot een andere opzet van wildbcheereenhedcn zouden leiden 
Zij ontwierp een alternatief model (met verschillende varianten) dat 
zich hierin onderscheidde dat de jacht prioriteit kreeg boven andere 
doelstellingen en dcjachthouder in het bezit bleef van het jachtgenot 
Ongetwijfeld is samenwerking op deze basis voor jagers aantrekkelij-
ker omdat deze hun zelfstandigheid handhaaft Een nadeel is echter dat 
het KNj v-model minder sancties heeft om het naleven van de regels af 
te dwingen De wildbchcerecnheden die onder haar toezicht ontstaan, 
berusten op vrijwillige en betrekkelijk vrijblijvende samenwerking 
tussen jachthouders van aangrenzende jachtvelden Hierbij blijven de 
combinaties en jagersverenigingen voortbestaan en met hen de aan-
wezige sociale scheidslijnen De samenwerking in groter verband doet 
niets af aan de wens met 'gelijkgestemden' te jagen Doordat binnen 
deze wildbchcerecnheden de beslotenheid van de afzonderlijke jacht-
gczclschappcn gerespecteerd wordt, heeft deze constructie bij jagers 
meer kans van slagen dan het ovcrheidsmodel Sinds 1978 zijn er bij het 
bureau van de KNJV honderdvijfentwintig wildbehcerccnheden inge-
schreven (DNJ 1987 284) De voordelen die voor jagers verbonden zijn 
aan de toetreding tot wildbchcerecnheden blijven met beperkt tot een 
122 langere jachthuurperiode, maar strekken zich uit tot subsidiering van 
wildbchcermaatrcgclcn door het Jachtfonds 
De inspanningen van de KNJV om jagers te bewegen zich te organi-
seren, moeten voor een deel in het licht van de overheidsinitiatieven op 
dat terrein gezien worden, maar voor een deel ook in de toename van 
het aantal lokale jagersverenigingen De vijandigheid die deze ver-
bonden vaak aan de dag leggen tegen dcjagerselitc, kan niet de goed-
keuring van de leidende figuren in de KNJV wegdragen Bovendien 
onttrekken veel lokale verenigingen zich aan de invloed van de over-
koepelende belangenorganisatie Aangezien de 'nauwe binding met 
het veld' ook voor de door haar gepropageerde wildbchcereenheden 
een sleutelbegrip vormt, profiteren hiervan vooral op het platteland 
woonachtige jagers Dit betekent echter geen uitsluiting van de (rura-
le) elite, wat voor verschillende boerjagers onder mijn informanten 
aanleiding is zich tegen de wildbchcereenheden uit te spreken ^3 
Voor de KNJV zijn wildbeheercenhcdcn een belangrijke strategie 
gaan vormen om haar machtspositie te versterken De diensten die de 
Jagersvereniging ten behoeve van wildbchcereenheden biedt werkt le-
denbinding in de hand ,+ Dit kan bovendien bijdragen tot verhoging 
van het ledental, omdat de niet-KNj v-leden die zich bij wildbchcereen-
heden aansluiten voor de ledenwerving bereikbaar worden De decen-
traliserende tendensen die in de wildbchcereenheden aanwezig zijn — ze 
zouden zich immers tot gesprekspartners van de overheid kunnen ont-
wikkelen, waardoor de KNJV als intermediair overbodig zou worden -
worden in de kiem gesmoord Dankzij haar expertise met betrekking 
tot de juridische, financíele en bestuurlijke aspecten bij de oprichting 
en het management van wildbchcereenheden wenden veel jagers zich 
thans tot de KNJV voor advies en hulp bij het papierwerk Zo blijft de 
KNJV een belangrijke schakel tussen jagers en overheid 
GEPRIVATlSfcbRl) 1 ERREINBEHbhR 
De nieuwe vormen van terreinbeheer zoals die ten uitvoer worden 
gebracht door de met de KNJV geassocieerde Stichting Behoud Natuur 
en Leefmilieu (SBNL), onderstrepen de betekenis die aan de binding 
met het veld wordt toegekend Toen aan het eind van dejaren zeven-
tig Natuurmonumenten haar jachtbeleid ten nadele van jagers wijzig-
de (Argus 1980, nr 2/3 36) en het ministerie van CRM steeds vaker 
overging tot de instelling van natuurreservaten waarin de jacht aan 
banden gelegd was, vreesde men in KNjv-krmg voor de toekomst van 123 
dcjacht (DNJ 1985 374) Tegen deze achtergrond kwam uit het K N J V -
bcstuur het initiatief voort zelf tot terreinaankopen over te gaan O p de 
terreinen wilde men een vorm van natuurbeheer ontwikkelen waarin 
ook voor de jacht en andere vormen van natuurgcbruik ruimte zou 
zijn O m dit te realiseren koos men voor een stichting die voor een 
belangrijk deel gedragen werd door vooraanstaande figuren uit de 
KNjv, maar die zelfstandig zou opereren In 1980 werd de SBNL offi­
cieel opgericht (DNJ Г981 310) De Nederlandse Jager was het medium 
bij uitstek o m donateurs te werven en jaarverslagen en nieuwe aanko­
pen te publiceren Zoals uit dit blad viel op te maken werd dit initiatief 
door KNjv-lcdcn toegejuicht en ontving de stichting vele donaties en 
legaten uit jagerskring In zeven jaar steeg het donatcursbestand naar 
vierduizend en groeide het grondbezit van deze itichting tot ruim 250 
hectare (Inzicht m Natuur 1988 3) Daarnaast nam zij 111 1986 het be­
heer over circa 500 hectare 'geadopteerde' gronden voor haar rekening 
(DNj-bijlage 1986 8) 
Het beleid van de stichting berust op het principe van 'rentmeester­
schap' degenen die van de natuur gebruik maken, hetzij door middel 
van jacht en visserij, hetzij door houtoogst, hebben de verplichting tot 
goed beheer De SBNL koopt terreinen van slechts enkele hectares 
Deze terreinen bestaan uit waardevolle landschapselementen, zoals 
houtwallen, oeverpercelcn, en bosjes waar het wild dekking en voedsel 
vindt Deze percelen kunnen bejaagbaar worden gemaakt door ze bij­
voorbeeld toe te voegen aan aangrenzende jachtvelden Het beheer 
komt voor rekening van vrijwilligers, zoals de leden van een naburige 
combinatie of wildbeheereenheid De stichting wil een particulier na­
tuurbeheer realiseren, gebaseerd op inbreng en zelfwerkzaamheid van 
mensen die zich als jager, land- of bosbouwer, visser en beheerder van 
landgoederen bij de natuur betrokken voelen (DNJ 1985 374, 1986 
253) Het toekomstige natuurbeheer zou voorrang geven aan de 'ge­
bruikers van de groene ruimte', zoals deze groepering in kringen van 
de SBNL en KNJV wordt genoemd De toegang tot de jacht en het 
natuurbeheer op deze terreinen wordt overwegend beperkt tot man­
nen met een rurale achtergrond Aan de ene kant ondergaat het parti­
culiere grondbezit hiermee een herwaardering De stichting spant zich 
m voor meer armslag voor grondeigenaren om een bijdrage te leveren 
aan het behoud van natuurwaarden ( D N J 1986 253) Zij vertegen-
124 woordigt dan ook de belangen van een groepering in onze samen­
leving die in deze eeuw een aanzienlijk machtsverlies geleden heeft, 
doch in de jagers wereld een vooraanstaande rol is blijven spelen Aan 
de andere kant biedt zij jongeren, al dan niet jagers, de kans om erva­
ring op te doen in het wild- en natuurbeheer (DNJ 1987 168) 3 S 
3 6 DL IHNDINC. М П DL GROND 
De geschiedenis van de (Koninklijke) Nederlandse Jagersvereniging 
kan met los worden gezien van de relaties die de geletterde jagersclite 
heeft onderhouden met andere jagende groeperingen aan de ene en de 
overheid aan de andere kant Dankzij haar rol als intermediair heeft zij 
haar dominante positie in de jagerswereld kunnen vestigen en tot op 
heden kunnen handhaven, waarbij organisatie en comniumcatic be­
langrijke machtsbronncn waren In de loop van dit proces veranderden 
met alleen de machtsverhoudingen tussen jagcrswereld en overheid, 
maar ook tussen verschillende categorieën jagers waardoor tenslotte 
ook het karakter van de jagersclite zich wijzigde De toegang totjacht-
terreinen is steeds de voornaamste preoccupatie van de jagersclite ge-
weest De 'binding met de grond' is een sleutelbegrip dat inzicht ver-
schaft in de wijze waarop de elkaar doorkruisende en overlappende 
relaties tussen overheid, Jagcrsveremging en achterban in deze eeuw 
gestalte gekregen hebben 
In het grondbezitsethos komt de binding tussen jagers en het platte-
land tot uitdrukking Zowel als grondbezitter als als huurder van een 
jachtterrein is een jager gedwongen te handelen 111 overleg met de 
gebruiker(s) van de grond De relatie tussen jagers en boeren kenmerkt 
zich door wederzijdse afhankelijkheden In de loop van deze eeuw is de 
machtsbalans ten voordele van de plattelandsbevolking verschoven 
Grondbezit werd geassocieerd met 'vrijheid' en 'autonomie' aan de ene 
en 'goed rentmeesterschap' aan de andere kant Grondbezit was een 
'aristocratische' notie met een 'burgerlijke' inslag Macht, vrijheid en 
autonomie maakten daarvan deel uit Alleen wie grond bezat was, 
althans in het zelfbeeld van grondbezittende kringen, een volwaardig 
lid van de samenleving, een 'vrij' man, autonoom, 'koning 111 zijn 
rijkje', gerechtigd wapens te dragen en de jacht uit te oefenen Als 
'koning in zijn rijkje' had een grondbezitter evenwel plichten Deze 
kwamen tot uitmg in de notie 'goed rentmeesterschap' die ervan uit- 125 
ging dat mensen slechts beheerders en geen eigenaars van aardse goede-
ren waren, en als zodanig de plicht hadden voor alles wat zij weg-
namen ook iets terug te geven Deze ideologie heeft paternalistische 
trekken Grondeigenaars zagen zichzelf als 'patroon', beschermers van 
het hun door God toevertrouwde bezit In dit licht bezien wordt dui-
delijk waarom ideeën omtrent natuurbehoud en -beheer met name 
onder de grondbezittcnde elite zoveel respons kregen 
Tot diep in de negentiende eeuw was het bezit van grond een 
belangrijke machtsbron op nationaal en lokaal niveau Alleen gegoe-
den hadden politiek zeggenschap en konden daardoor invloed uit-
oefenen op land- en bezitslozen die stemrecht noch deel aan het bestuur 
hadden (Vcmps-Roukcns 1982 195) In de tweede helft van de vorige 
eeuw kwam daar verandering in, mede door de toenemende commer-
cialisering van de landbouw Grootgrondbezitters, pachters en kleine 
zelfstandige boeren werden meer dan ooit betrokken bij een wereld-
wijd marktsystecm (ibid 196) De afhankelijkheid daarvan deed zich 
voelen, toen de landbouw omstreeks 1875 geteisterd werd door de 
grootste crisis sinds de middeleeuwen (Noordam 1987 2S7) De agra-
rische depressie betekende een onmiddellijke bedreiging voor degenen 
die voor hun inkomen en status van de landbouw afhankelijk waren, 
zoals vele adellijke grootgrondbezitters De Nederlandse regering zag 
zich genoodzaakt protectionistische maatregelen te nemen ten behoeve 
van de landbouw Dat landbouwbelangcn in de Jachtwet van 1923 
prioriteit kregen moet in dit licht worden gezien 
De landbouwcrisis heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de aard 
van de sociale bindingen op het platteland Het idee dat er een 'natuur-
hjke' orde zou zijn waarin mensen ongelijke taken, rechten en plichten 
toebedeeld kregen, werd door steeds minder mensen geaccepteerd 
(Quispcl 1987 353) Rond de eeuwwisseling stelde de overheid allerlei 
pogingen in het werk om haar greep op de samenleving te versterken 
en sociaal-economische, politieke en culturele verschillen te overbrug-
gen (De Hen 1985 17, Knippenberg & De Pater 1988 passim) Een 
uitvloeisel daarvan vormde de 'ont-privilegiermg' van de toegang tot 
de jacht 
Al konden adel en grootgrondbezitters, ondanks de verslechtering 
van hun economische positie, door behoud van hun politieke machts-
posities een toonaangevende rol blijven spelen, na de berste Wereld-
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verloop van de oorlog als een faillissement van de traditionele, door 
deze groepen beheerste politieke orde O p politiek gebied deden zich 
democratiseringsprocessen voor die de traditionele machtsstructuren 
definitief deden verdwijnen Groeperingen die in de ncgcnticnde-
ccuwsc nationale politiek een belangrijke rol hadden gespeeld, ver-
dwenen geleidelijk van het parlementaire toneel (Verrips-Roukcns 
1982 84-85, Daalder 1985 311-312) 
Deze ontwikkelingen bedreigden de positie van de jagersehte Het 
machtsverlies in de politieke arena had gevolgen voor de mate waarin 
de elite invloed kon uitoefenen op wetswijzigingen en het Haagse 
jachtbclcid O m zich van enige invloed te verzekeren moest zij het 
politieke spel volgens de nieuwe democratische regels leren spelen 
Vandaar dat de jagersehte overging tot organisatie Dit betekende 
evenwel dat zij afstand moest doen van haar beslotenheid en andere 
categorieën jagers in haar kring moest toelaten W e hebben gezien dat 
de tegenstrijdige belangen - de wens de exclusiviteit te bewaren en 
tevens het streven meer acceptatie als jager te krijgen - voor een deel 
werden opgelost door gedurende de eerste helft van deze eeuw twee 
verenigingen te handhaven cén exclusieve. Nimrod, en cén die een 
betrekkelijk democratische structuur kende en algemeen toegankelijk 
was voor allerlei categorieën jagers, de Nederlandsche Jagersvereni-
ging Het bleef echter bij een democratisering van bovenaf Het be-
stuur van de Nederlandsche Jagersvereniging kreeg geenfeed-back van-
uit zijn basis en stelde dit ook met op prijs De schijnbare openheid van 
de jagersehte naar andere jagende groeperingen diende cen beperkt 
doel, namelijk de bescherming van het grondbezit als toegangsente-
n u m voor de jacht Er was geen sprake van integratie van andere 
categorieën jagers Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken 
dat de Nederlandsche Jagersvereniging geen echte achterban had 
Eén categorie die de oude elite veel zorgen baarde, waren jagers met 
een stedelijke achtergrond, die zij met 'hcerjager van dit soort' en 
'statusjagcr' aanduidde In de eerste helft van deze eeuw nam hun 
aantal in de jagcrswercld aanzienlijk toe Dit weerspiegelde de op-
komst van nieuwe invloedrijke groeperingen binnen de burgerij in de 
negentiende eeuw en hun sterke getalsmatige groei in de Nederlandse 
samenleving (Quispcl 1987 365-366) De oudejagcrsclitc was tegen de 
op gang komende stroom van stadse jagers gekant De groei van stc-
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delingen werd door grootgrondbezitters als hinderlijk ervaren (Vcr-
nps-Roukcns 1982 8^) Zij noemden dit verschijnsel de 'kolonisatie' 
van het platteland Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken 
dat grondbezittende kringen zich zowel tegen de hcerlijkejachtrechten 
als tegen het vergunningstelsel keerden, maar daarentegen de kop-
peling van het jachtgenot aan grondbezit en tevens een min imum-
grootte van jachtvelden bepleitten Voor zover aan deze wensen tocge-
moet gekomen zou worden, zou de toegang tot de jacht voor een 
belangrijk deel beperkt worden tot hun eigen kring 
De waarden die met het grondbezit samenhingen, vonden in de 
tweede helft van deze eeuw ingang m de Jachtwet De criteria die met 
het 'goede rentmeesterschap' werden geassocieerd, zoals de minimum-
grootte van het jachtveld, jachtphcht en gediplomeerde deskundig-
heid, ontpopten zich in de loop van de laatste decennia tot protectio-
nistische maatregelen die de toegang tot de jachtvelden beperkten en 
een aanhoudende stagnatie van het aantal jachtaktchouders teweeg-
brachten Al was het bestuur van de KNJV niet meer uitsluitend in 
handen van grondbezittende kringen, hun waarden bleven toch een 
stempel drukken op het beleid 
Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, kenmerkte de 
naoorlogsejagerswercld zich door toenemende differentiatie De KNJV 
spande zich in voor integratie van de verschillende onder haar hoede 
vallende categorieën Eén strategie om dit te realiseren was demo-
cratisering van haar bestuur Daarachter ging het streven schuil om een 
belangenvereniging van gewicht te worden Professionalisering van de 
staf, verwetenschappelijking van de kennis, internationalisering van de 
contacten en uitbreiding van het dienstenaanbod waren uitingen daar-
van, net als de deelname aan geïnstitutionaliseerd overleg met over-
heidsorganen Naarmate de overheid en in haar kielzog de KNJV meer 
invloed gingen uitoefenen op het doen en laten van individuele jagers, 
cisten die inspraak 111 het besluitvormingsproces Dit resulteerde voor 
een deel in een groeiend ledenbestand van de KNJV De denkende en 
schrijvende jagersehtc onderging hierdoor veranderingen In haar ge-
lederen drongen jagers door met een academische scholing en deels 
met een stedelijke achtergrond Daarnaast, los van de gebureaucrati-
seerde vereniging, ontstonden er belangengroeperingen op dorps- en 
gemeenteniveau, de lokale jagersverenigingen Die hadden andere 
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deze tegen te houden of om te buigen Deze nieuwe solidariteit groeide 
tussen jagers uit de rurale midden- en lagere klassen De lokale jagcrs-
vcremgingcn, gekenmerkt door sociale homogeniteit en beslotenheid, 
keerden zich tegen de onpersoonlijke bestuursinstanties waaronder 7ij 
zowel de overheid als de KNJV begrepen 
De KNJV, die zich bewust was van het gevaar dat in deze ont-
wikkeling voor haar machtspositie schuilde, trachtte dit integraticcon-
flict te overbruggen Hierbij maakte ze gebruik van strategieën die 
gebaseerd waren op de waarden van het grondbezit, namelijk autono-
mie en goed rentmeesterschap Deze waarden bleken ook te leven 
onder de nieuwe categorieën jagers De wildbeheereenhcdcn, in de 
door de Jagersvereniging voorgestane vorm, respecteren de voorkeur 
van jagers om met gelijkgestemden in besloten kring te jagen De 
jagerswcreld als geheel is dan wel sociaal heterogeen, doch per organi-
satic-eenhcid relatief homogeen Van een 'nivellering' van de jagers-
wereld kan daarom geen sprake zijn 
Het intcgratieconflict dat zich thans in de jagerswcreld voordoet, 
kan niet verhullen dat de oude grondbezittendc elite en de nieuwe 
plattclandsjagers dezelfde waarden delen Het bindende clement is de 
'binding met het veld' en de patroniserende houding ten aanzien van 
de natuur Wanneer jagers zich verzetten tegen de associatie met elite, 
dan hebben zij een elite voor ogen waarmee zij inderdaad wcmig 
gemeen hebben, namelijk de geprivilegieerde adel van weleer en stede-
lijke 'kapitalisten' De daling van het aantal jachtaktehouders sinds 
1977 en de stagnatie van het ledental van de KNJV zijn met strijdig met 
het streven naar democratisering Deze is niet gelegen in een verdere 
groei van het aantal jagers, maar in de heterogeniteit van de jagerswc-
reld, waarvan thans mensen uit verschillende sociale milieus deel uit-
maken De hedendaagse jagerswcreld vormt een 'groene elite' die haar 
identiteit ontleent aan de toegang tot de grond en aan gediplomeerde 
deskundigheid De toenemende druk waaraan de hedendaagse jagers-
wcreld zowel van bmncn als van buiten is blootgesteld heeft de jacht 
niet doen verdwijnen Veeleer zijn jagers daaruit beter georganiseerd, 
verwetenschappelijkt en geprofessionaliseerd te voorschijn gekomen 
Welke invloed deze accentverschuiving gehad heeft op andere met de 
jagerswereld geassocieerde groeperingen, zoals jachtopzichters en stro-
pers, zal in de volgende hoofdstukken worden behandeld 
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Jachtopzichters 
4 . I . INLEIDING 
In veler ogen zijn jachtopzichters een anachronisme. Deze beroeps-
categorie wordt vaak geassocieerd met de 'oude koddebcicr', een 'nog-
al heerszuchtig persoon, ietwat bruut en zeldzaam . . een man met een 
lange baard, gewapend met een knots van een knuppel' (DNJ 1961 
514-515) ' Deze beeldvorming lijkt de problematische positie van 
jachtopzichters in de jagerswereld te weerspiegelen Zoals een ver-
tegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging van Jachtopzichters 
tegen me zei, is het jachtopzichterschap een uitstervend beroep Naar 
schatting zijn er nog slechts driehonderd particuliere jachtopzichters 
met een volledige dienstbetrekking, een zelfde aantal zou een deeltijd-
baan hebben (Kruyt e a 1987· 27) Dit getal verschilt nauwelijks van 
het ledental van de jachtopzichtersvcremging m de eerste jaren na haar 
oprichting aan het begin van deze eeuw. In 1915 telde zij ongeveer 
vijfhonderd Icden-jachtopzichters, het totale aantal jachtopzichters 
werd toen op drieduizend geschat (DNJ 191 I , nr. 51) Deze ontwikke-
ling houdt geen gelijke tred met de groei van het aantal jachtaktehou-
ders Terwijl aan het begin van deze eeuw de verhouding jachtop-
zichters/jagcrs ongeveer één op twee bedroeg, is die in dejaren tachtig 
verlaagd naar één jachtopzichtcr op 28 jagers 2 Jachtopzichters lijken 
nog slechts een marginale rol in de jagcrswcreld te spelen 
Daar staat tegenover dat jachtopzichters er een ander beeld van hun 
beroepsstatus op nahouden, een beeld dat haaks staat op hun feitelijke 
positie. Mijn informanten uit het jachttoczicht zijn zich bewust van het 
lage maatschappelijke aanzien van hun beroep, niettemin benadrukken 
zij geen spijt te hebben van hun beroepskeuze. Integendeel, de mecsten 
zijn van mening 'de mooiste baan te hebben die er is' Zij voelen zich 
een 'vrij man', 'koning in hun njkje', 'vrije ondernemer', en kijken 
meewarig neer op mannen die 'hun leven in de fabriek of op kantoor 
moeten slijten' 
[30 Dit contrast tussen beeldvorming omtrent en zelfbeeld van een be-
roepscategorie is ook door andere onderzoekers geconstateerd (zie 
Vemps 1987: 251). Hier dringt zich de vraag op in hoeverre dit con-
trast samenhangt met de marginale positie die jachtopzichtcrs in de 
jagcrswcreld innemen In het verlengde hiervan wil ik nagaan in hoe-
verre jachtopzichtcrs pogingen hebben gedaan om een volwaardig lid-
maatschap in de jagcrswcreld te verkrijgen, van welke strategieën zij 
daarbij gebruik gemaakt hebben, en hoc deze strategieën aansluiten bij 
de centrale waarden van de jagcrswcreld, met name de binding met de 
grond Ten slotte zal ik aandacht besteden aan de vraag waarom steeds 
minder jagers gebruik maken van de betaalde hulp van deze specialis-
ten in het jachttoezicht 
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Rond de eeuwwisseling trof men onder jachtopzichtcrs de meest uit-
eenlopende lieden aan De aard van hun dienstverband verschilde al 
naar gelang de binding tussen hun broodheer en zijn jachtveld Onder 
heerjagers was het vanouds gebruikelijk helpers te belasten met het 
toezicht op hun jachtterreinen Dit gebeurde voor een deel omdat de 
jacht hen bijzonder ter harte ging, maar voor een deel ook omdat men 
zich in deze sociale kringen met personeel placht te omringen De jacht 
vormde hierop geen uitzondering Heerjagers die op basis van ver-
gunningen soms hier soms daar in het land jaagden en er geen eigen 
jachtveld op nahielden, heten zich op hun jachttochten vaak vergezel-
len door steeds wisselende helpers, polsdragers geheten De polsdragcrs 
werden doorgaans ter plekke gerecrutcerd onder de lokale bevolking 
Hun beloning beperkte zich tot een fooi, soms een stuk wild, en verder 
bestonden er geen verplichtingen tussen jager en helper O p publieke 
jachtterreinen werd geen toezicht gehouden op stroperij De rijks-
veldwachters, die formeel met deze taak belast waren, hadden wel 
beter te doen dan bij nacht en ontij terreinen te bewaken die door 
steeds wisselende heerjagers en de lokale bevolking intensief naar wild 
afgezocht werden. Anders was het gesteld met particuliere jachtvelden 
en de terreinen waarop heerlijke rechten gevestigd waren De eigena-
ren hiervan, leden van de adel of grootgrondbezitters, wezen vaak een 
of zelfs meerdere personen aan om stropers te weren 
Heerjagers waren vaak abscntcistisch Bovendien leefden landadel 131 
en grootgrondbezitters rond de eeuwwisseling niet permanent op hun 
bezittingen (Vcmps-Roukcns 1982 77, Kuiper 1988 23 e ν ) Zij be­
zaten dikwijls verschillende jachtterreinen verspreid over het gehele 
land Meer nog dan op hun landgoed verblijvende jagers hadden ab-
scntcistische 'heren' personeel nodig dat bij hun afwezigheid hun be­
langen in het jachtveld beschermde Bij voorkeur kozen zij hiervoor 
personen uit die niet alleen met de lokatie vertrouwd waren, maar ook 
met de lokale bevolking goed overweg konden Het lag voor de hand 
dat mannen die afkomstig waren uit de streek waarin het veld gelegen 
was hiervoor het meest geschikt waren Doordat hun baas, toenjacht-
hcer geheten, slechts aanwezig was als hij wenste tejagen, warenjacht-
opzichters 'koning 111 hun njkje' (DNJ 1961 514-515) — zo althans zagen 
de heerjagers het Hoe meer stropers zij pakten, hoe groter hun naam 
als listig jachtopzichter Jachthercn letten bij de aanstelling van een 
jachtopzichter vooral op onverschrokkenheid en fysieke kracht3 De 
scheidslijn tussen jachtopzichter en stroper was toen vaag, en dat droeg 
niet bij tot een goede reputatie van de opzichters Er was nog geen 
sprake van een jachtopzichterskorps, en jachtopzichter was nog geen 
professie Door hun broodheren werden jachtopzichtcrs als manusje-
van-alles beschouwd Dit blijkt onder meer uit advertenties in De Ne­
derlandse Jager van het begin van deze eeuw, waarin sollicitanten ook 
gevraagd werd andere werkzaamheden te verrichten, zoals die van 
tuinman 4 
Het loon van de toezichthouders het vaak te wensen over Zoals uit 
advertenties in De Nederlandse Jager blijkt, schommelde het loon van 
jachtopzichtcrs rond de eeuwwisseling tussen de 300 en 500 gulden op 
jaarbasis, wat ongeveer overeenkwam met het loon van mdustnear-
beiders ' Hoc laag dit was wordt pas duidelijk wanneer men zich reali­
seert dat in die tijd een tweedehands jachtgeweer 125 gulden kostte, en 
een voor de jacht afgerichte rashond 150 gulden б Veel jachtopzichtcrs 
konden van hun loon dan ook met rondkomen en waren genoodzaakt 
aanvullende bronnen van inkomsten te vinden Niet zeldzaam was het 
verschijnsel boer-jachtopzichter een grootgrondbezitter belastte een 
pachter tevens met de veldbcwaking (DNJ 1984 31-32) Soms ont­
vingen jachtopzichtcrs van hun jachthcer een dienstwoning met een 
lapje grond om in hun eigen levensonderhoud te voorzien Omdat 
men vroeger slechts gedurende het broedscizoen" toezicht hield, bleef 
132 er ruimte voor nevenactiviteiten (DNJ 1987 /Іл-46) De verdenking 
van stroperij was inherent aan deze dubbele functie, temeer daar met 
de verkoop van wild een aardig centje te verdienen viel 
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In de eerste twee decennia van deze eeuw veranderde de rccruterings-
strategie voor jachtopzichters In dejaren twintig werd er in De Neder-
landse }ager steeds nadrukkelijker op aangedrongen geen boerenjon­
gens en ex-stropers in dienst te nemen, maar een toekomstige 
jachtopzichtcr te zoeken onder drijvers, polsdragcrs of— de beste stra­
tegie—onder de zoons van jachtopzichters (DNJ 1920 489-490) Voor­
al de laatste categorie, aldus stemmen 111 De Neda landse Jager, brengt 
met alleen liefde voor het vak mee, maar ook enige kennis van zaken 
Deze aanbeveling werd opgevolgd door heerjagers Zo zijn de meeste 
jachtopzichters van middelbare en oudere leeftijd in mijn informanten-
kring afkomstig uit een jachtopzichtersgeslacht Met de rccrutcring 
veranderde ook de plaatsing van jachtopzichters Steeds vaker werden 
zij tewerkgesteld op lokaties waar zij niet geboren en getogen waren 
Dit had verstrekkende gevolgen voor zowel de relatie tussen jacht­
opzichtcr en jachthcer, als tussen jachtopzichtcr en lokale gemeen­
schap Voor dcjachthccr had dit voordelen benjachtopzichtcr uit een 
andere lokatie was niet vertrouwd genoeg met de lokale bevolking om 
stroperij door de vingers te zien Hij verkeerde meestal in een geïso-
leerde positie, waardoor zijn afhankelijkheid van de jachthcer groot 
was Het streven zich van een goede relatie met zijn baas te verzekeren, 
resulteerde doorgaans in een harde aanpak van de stroperij en in een 
grote inzet voor de belangen van zijn broodheer in het algemeen 
In de eerste helft van deze eeuw deden zich veranderingen voor op 
het terrein van de jacht, die niet zonder gevolgen bleven voor de 
positie van jachtopzichters Aan de ene kant ging het om sociale veran-
deringen, waardoor jacht om statusoverwegingcn 111 opmars kwam 
Zoals wc 111 eerdere hoofdstukken hebben gezien nam het aantal uit de 
stad afkomstige jagers vooral in dejaren dertig aanzienlijk toe Daar-
mee gmg een groeiende populariteit van gezclschapsjachten gepaard, 
vooral fazantednjfjachtcn Aan de andere kant hadden de veranderin-
gen te maken met de op handen zijnde jachtwetswijziging en de daar-
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Wildschut en jachthccr in dejaren vijftig 
(met toestemming van P. van der Hoogen) 
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Hierdoor en door het vergunningenstelsel raakten jachtterreinen ver-
snipperd en groeide tevens het aantaljagcrs De wildstand ging achter-
uit, terwijl het succes van de steeds populairder wordende drijfjachten 
juist van de aanwezigheid van veel wild afhankelijk was (DNJ 1950: 
599-600). 
Voor jachtopzichters kwamen deze ontwikkelingen neer op een 
taakverzwaring. Voor drijfjachten moest er voldoende wild zijn, ge-
concentreerd op de percelen waar het wild gedreven werd Vooral 
fazanten bezorgden een jachtopzichter veel werk, omdat een deel van 
de stand gefokt en uitgezet, en vervolgens tegen roofwild beschermd 
moest worden Voorts vereisten gezclschapsjachten organisatorisch ta-
lent en sociale vaardigheden om de aanwezige jagers een plezierige 
jacht te bieden. Alles bij elkaar dienden jachtopzichters opeens over een 
grote deskundigheid te beschikken om aan de verwachtingen van hun 
jachtheren te voldoen. 
Heerjagers deden een eerste stap om hun jachtopzichters een betere 
scholing te bieden. De inhoud van het door vooraanstaande heden in 
de jagcrswcreld geschreven Handboek voor den Jachtopzichter (1912) 
werpt niet alleen licht op het verwachtingspatroon van de heerjagers in 
die tijd, maar ook op de relatie tussen heer en jachtpersonccl In het 
Handboek werd er geen twijfel over gelaten waar de prioriteiten van 
jachtopzichters dienden te liggen. 'Het roofwild en de wijze waarop 
het te bemachtigen' is een van de eerste hoofdstukken De lijst van 
'voor de jacht schadelijke' of 'voor het jachtwild gevaarlijke roof-
dieren' was uitgebreid en omvatte diersoorten die nu beschermd zijn, 
zoals uilen en stootvogcls". Jachtopzichters ondervonden weinig be-
lemmering bij de bestrijding daarvan Veel van in het Handboek aan-
bevolen vangimddelen, zoals beugels en klemmen, zijn inmiddels bij 
de wet verboden. De belangrijke plaats die de roofwildbestnjding in 
de taakstelling voor jachtopzichters inneemt, weerspiegelt het belang 
van de jachtheren bij de bescherming van het jachtwild Dit laatste 
vormde dan ook het tweede belangrijke aandachtsveld in het Hand-
boek. Een wildschut diende te zorgen voor voldoende jachtwild Het 
op een hoog peil houden of zelfs het opvoeren daarvan was de ratio 
achter het idee 'bescherming' Leverde een jachtpartij te weinig wild 
op, dan plachten jachtheren dit aan het falen van hun wildschut te 
wijten. 
Stroperijbcstrijding, eveneens een vorm van 'beschutting', werd in 135 
het Handboek zeer beknopt m een subparagraaf afgehandeld, terwijl het 
leven vanjachtopzichters daar vaak om draaide In het perspectief van 
de jachthcren bestond er slechts ccn gradueel verschil tussen dierlijke en 
menselijke stropers Het effect van beide op de wildstand - waar al hun 
aandacht naar uitging - was immers hetzelfde Heerjagers achtten het 
zelfs van groter belang roofwild te bestrijden dan stropers te vangen, 
waaruit duidelijk de afstand blijkt tussen hen zelf en de lokale om-
standigheden waarin de jacht plaatsvond Voor hen was het platteland 
vaak slechts een sfeervol decor 
In de eerste helft van deze eeuw beschikten veel jachtopzichtcrs 
over een aanstelling als onbezoldigd gemeente- of njksvcldwachter, 
om de stroperij effectief tegen te gaan Deze aanstelling was onder de 
wildschutten zeer gewild, zeer tot ongenoegen van het politiekorps, 
dat jachtopzichtcrs dubieuze figuren achtte De 'njkspennmg' vormde 
namelijk het enige legitimatiebewijs voor jachtopzichtcrs, die uniform 
noch wapen hadden Voor de strijd tegen stropers waren zij slecht 
toegerust Jachtheren aarzelden hun wildschut van ccn geweer te voor-
zien, dit zou slechts hinderlijk zijn bij het achtervolgen van wilddicvcn, 
aldus een verklaring uitjagersmond (DNJ 1924 54-55) De ware reden, 
concurrentievrces, sprak daarentegen uit de waarschuwing die een 
heerjager tot zijn jachtgenoten richtte 
'Haal nooit de dwaasheid uit uwen uw jachtopziener tot jager te 
jachtopzicncr een jachtaotc en een geweer promovccrcn, brengt gij hem in de 
te geven Reeds meermalen zag ik de verzoeking op eigen houtje te gaan jagen' 
treurige gevolgen van deze luxe Door (DNJ 1910, nr 30) 
De bewapening vanjachtopzichters raakte pas ingeburgerd toen jagers 
het met de verspreiding van de (fazante)drijfjacht wenselijk achtten dat 
hun wildschut de schictkunst machtig was O m een drijfjacht tot te-
vredenheid van de heren te organiseren, moest hijzelf met ccn geweer 
kunnen omgaan (DNJ 1924 54-55) 
136 4 · 4 · NLDLRLANIJSE VERENIGING VAN JACHTOPZICHTTRS ( N V J ) 
Een goed georganiseerd jachtopzichterskorps trof men rond de eeuw-
wisseling alleen aan in het hoofse jachtbednjf Het hoofse jachtperso-
neel werd met grote zorgvuldigheid gcrccrutccrd Het koninklijke 
jachtopzichterskorps onderscheidde zich door zijn strenge discipline, 
uniform, inzet en deskundigheid van het leger toezichthouders m an-
dere velden (Van Everdingcn 1984 151-153) 
Het lijdt geen twijfel dat het koninklijke jachtopzichterskorps mo-
del heeft gestaan voor de hervormingen die het jachttoczicht na de 
eeuwwisseling heeft ondergaan, en die in het teken van professionalise-
ring stonden. Een belangrijke rol daarin speelde de Nederlandse Ver-
eniging van Jachtopzichters In het verslag van de oprichtingsvergade-
ring viel te lezen dat in 1910 Zeeuwse jachtopzichters een 'Vereniging 
van Jachtopzichters en Boschwachters' hadden opgericht; een initiatief 
dat navolging vond in Gelderland en Overijssel. De oprichting van een 
landelijke vereniging gmg echter uit van heerjagers, afkomstig uit de 
hoogste kringen, die ook aan het hof verkeerden en een vooraan-
staande positie in de KNJV bekleedden. Deze hcerjagers heten er geen 
twijfel over bestaan dat zij in de organisatie voor jachtopzichters de 
leiding wensten te nemen (DNJ 1911, nr 51) 
De vereniging werd naar het voorbeeld van de Nederlandse Jagcrs-
vcrcniging opgezet met een hoofdbestuur (dat in Utrecht zetelde) en 
een aantal provinciale afdelingen, waarbij het financieel beheer bij het 
hoofdbestuur rustte. Er werd jaarlijks een Algemene Vergadering ge-
houden, waarop naast het voltallige hoofdbestuur ook vertegenwoor-
digers van de afdelingsbesturen aanwezig waren om de jaarverslagen te 
presenteren. De baten van de vereniging werden bijeengebracht door 
de contributies van de leden, donaties en schenkingen. Jachtopzichtcrs-
leden waren een lagere contributie verschuldigd dan bijvoorbeeld do-
nateur-leden Deze laatsten waren afkomstig uit kringen van heer-
jagers die de vereniging een warm hart toedroegen 9 In 1919 aan-
vaardde Prins Hendrik het beschermheerschap van de vereniging. 
Bij de oprichting telde het hoofdbestuur slechts éénjachtopzichter; 
in 1919 trad er een tweede toe. Pas in 1956 werden de statuten van de 
jachtopzichtersvcrcnigmg zodanig gewijzigd dat voortaan minstens de 
helft van de bestuursleden uitjachtopzichtersknng afkomstig diende te 
zijn I 0 Hcerjagers bepaalden ook het gezicht van de afdelingsbesturen. 
Pas in dejaren dertig veranderde dit ten gunste van meer bestuursleden 137 
uit jachtopzichterskrmgen 
Zoals in de statuten vermeld, was het de doelstelling van de ver-
eniging 'de zedelijke en stoffelijke belangen der jachtopzichters te be-
hartigen langs de wettelijke weg en wel door het bevorderen van 
onderhnge kameraadschap, omgang en samenwerking en het verrijken 
van de kennis der leden in verband met hun werkkring' ('Statuten' 
1912, art 3) In deze doelstelling wordt niet gesproken over de zwakke 
rechtspositie van jachtpcrsonccl, evenmin over salariëring en verzeke-
ringen Wel werd er geroepen om scholing en uitbreiding \ an kennis 
Al in de eerste jaren na haar oprichting beijverde de NVJ zich dan ook 
voor een betere scholing voor jachtopzichters Zo werd er een jacht-
opzichtcrsexamen gerealiseerd, en werd het Handboek voor den Jacht-
opzulitcr uitgegeven, alsmede een eigen cluborgaan. De Wilduhut 
Voorts trachtte de vereniging te bemiddelen bij de plaatsing van werk-
zoekende jachtopzichters, en stelde zij een geringe financiële onder-
steuning in het vooruitzicht voor behoeftige leden Door uitreiking 
van medailles voor trouwe diensten hoopte men jachtopzichters aan de 
vereniging te binden, de begeerde eerbewijzen werden slechts aan le-
den verstrekt Deze immateriële beloningen duidden op het onprofes-
sionele en marginale karakter van het jachttoezicht " 
Uit de jaarverslagen blijkt dat de pogingen om het jachttoezicht te 
professionaliseren nogal moeizaam verliepen In kringen van heerja-
gers kon de vereniging op minder medewerking rekenen dan de initia-
tiefnemers hadden verwacht Zo verzuimden jachtheren bijvoorbeeld 
vacatures bij het secretariaat op te geven, zodat er weinig terecht 
kwam van de bemiddeling van werkzoekende jachtopzichters, het via 
de NVJ geplaatste aantal bleef beperkt tot twee of drie per jaar Maar 
ook de jachtopzichters waren voor de vereniging met op de been te 
krijgen O p een jaarvergadering m iy i8 werd erover geklaagd dat 
jachtopzichters onmiddellijk na uitreiking van de dienstmedaillcs hun 
lidmaatschap opzegden (DNJ 1918 462) Het jachtopzichtcrscxamcn, 
voor het eerst gehouden 111 1916, moest na een hoopgevend begin m de 
navolgende jaren vaak wegens gebrek aan belangstelling worden af-
gelast Voor zover het doorgang vond, kwam het aantal inschrijvers 
zelden boven de vijftien uit De financiële steun aan behoeftige leden 
bleef beperkt tot twee of drie gevallen per jaar De vereniging stelde 
gedurende de eerste twee decennia van haar bestaan slechts een totaal 
138 bedrag van vijfhonderd gulden per jaar voor dit soort gevallen ter 
beschikking, iets meer dan het jaarloon van een jachtopzichter. Het 
cluborgaan, Df Wildschut, leidde een kwijnend bestaan, wat voor een 
groot deel te maken had met het gebrek aan kopij Het blad kon alleen 
voortbestaan omdat zijn hoofdredacteur dezelfde functie bij De Neder-
landse Jager bekleedde en langs die weg het blad wist te vullen Het 
schortte eveneens aan medewerking van de afdelingen Sommige, zo-
als Limburg, ontbraken jarenlang op de Algemene Vergaderingen. 
Het kwijnende bestaan werd nog eens onderstreept door een stagne-
rend ledental Sinds haar oprichting, toen de NVJ ongeveer 500 leden 
telde, daalde dit aantal tot minder dan 400 in 1940 (DNJ 1940· 505) 
Dat jachtopzichters weinig belangstelling toonden voor het reilen 
en zeilen van 'hun' vereniging wekt weinig verwondering, gezien de 
machtsverhoudingen die daarbinnen heersten. De NJV werd in belang-
rijke mate gedragen door de werkgevers van de jachtopzichters De 
opzichters zelf waren er nauwelijks bij betrokken De opkomst van 
jachtopzichtcrsleden bij vergaderingen was gering Zoals in 1940 op 
een Algemene Vergadering ter sprake kwam, leken jachtheren hun 
personeel om niet genoemde reden in deelname te hinderen (BNJ 1940: 
516-518) Een andere, wellicht zwaarwegender reden was de doelstel-
ling van de vereniging I let bestuur hield vast aan zijn streven 'het 
zedelijk peil' van jachtopzichters te verhogen. Dit geeft al aan dat 
jachtopzichters een inferieure positie toegewezen kregen De houding 
van het bestuur was bevoogdend Ook zegt deze doelstelling duidelijk 
wat de vereniging met beoogt, namelijk opkomen voor de belangen 
van jachtopzichters. 
De verwachtingen van dejachtopzichters-leden lagen echter op een 
ander vlak Steeds weer werden op afdchngsvcrgaderingen aanvragen 
ingediend voor het tot stand brengen van een pensioenvoorziening, 
loonsverhoging, ongevallenverzekering, en andere de arbeidsvoor-
waarden betreffende zaken. Het hoofdbestuur onttrok zich aan deze 
vragen door op te merken dat de NVJ geen vakbond beoogde te zijn en 
dat men het ongepast achtte zich te mengen in persoonlijke aangele-
genheden van de jachthcer en zijn jachtopzichter 
De slechte economische situatie 111 dejaren twintig en dertig deed 
zich in het bijzonder voelen onder jachtopzichters. Zelfs in De Neder-
landsejager werd er herhaaldelijk op aangedrongen om jachtpersoneel 
een 'duurtetoeslag' uit te keren (DNJ 1916 542, 1920· 193-194) Heer-
jagers verzetten zich hiertegen openlijk door erop te wijzen dat zij 
eveneens de gevolgen van de slechte economische omstandigheden 
voelden, en er van een salarisverhoging voor hun personeel niet gerept 
hoefde te worden (DNJ 1918 531-532) Een aanbevolen methode om 
de inkomsten van jachtopzichters te verbeteren was het premiestelsel, 
waarbij een jachthcer geheel vrijblijvend en naar eigen goeddunken 
een extraatje betaalde voor iedere gevangen stroper of gelichte strik, 
ieder gedood roofdier en elke geslaagde jachtpartij (ibid ) Deze en 
andere aspecten van de sociale positie van jachtopzichters kwamen tot 
na de Tweede Wereldoorlog steeds weer aan de orde in vergaderingen 
van de NVJ , zonder tot een bevredigende oplossing te worden ge-
bracht De heerjagers bleven de boot afhouden zowel voor wat betreft 
de sociale verzekeringen als een uniform- en Icgitimaticrcgeling voor 
jachtopzichters Pas na de oorlog werden enkele van deze agendapun-
ten gerealiseerd Tot op heden is de NVJ meer een werkgevers- dan een 
werknemersorganisatie gebleven Nog steeds weigert de NVJ jacht-
opzichters als werknemers te zien en nog steeds wil zij geen vakvere-
niging voor haar leden vormen Het is verbazingwekkend hoezeer de 
standpunten en doelstellingen van de 75-jarige NVJ overeenkomen met 
die in de beginjaren van haar bestaan Zo meldde de voorzitter Jhr 
mr Van Sminia, in een interview met De Nederlandse Jager ter gelegen-
heid van het 75-jarig bestaan van de vereniging 
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'Voor onze Vereniging staat centraal de 
individuele belangenbehartiging van de 
leden De Vereniging is dus geen 
vakbond, maar duidelijk een 
belangenbehartigingsorgamsatie Dit was 
75 jaar geleden, toen de rechtspositie van 
de jachtopzichter zeer wankel was, zeker 
geen overbodige luxe Maar ook nu is 
het noodzakelijk op te komen voor de 
belangen van de jachtopzichter, teneinde 
voor overheid en burgers zijn nuttige 
taak voor de natuur in de breedste zin 
van het woord duidelijk te maken 
Naast de individuele belangenbehartiging 
zijn er nog twee belangrijke 
doelstellingen de bevordering van de 
onderlinge kameraadschap en de 
verbetering van de kennis van de leden' 
(DNJ 1986 375-376) 
140 4 4 N I 1 UWL HI RI Ν 
Met de invoering van de nieuwe Jachtwet in 1954 verbeterde de 
rechtspositie van jachtopzichtcrs Voor het eerst werd deze functie 
namelijk in dejachtwet omschreven Sindsdien is onder jachtopzichter 
te verstaan 
'Degene, die in dienst van een 
jachthoudcr door deze is belast met de 
bescherming van diens jachtbelangen en 
onbezoldigd ambtenaar van politie is' 
(Van Leeuwen 1955 39) 
Door aan de functie drie voorwaarden te verbinden, te weten het 
dienstverband bij een jachthoudcr, een professionele taakstelling en een 
onbezoldigde aanstelling als opsporingsambtenaar, kregen jachtop­
zichtcrs bcrocpsstatus en daarmee enige bescherming Een wettelijk 
voorgeschreven dienstverband bij een jachthoudcr betekende dat een 
jachtopzichter 'zich bij een arbeidsovereenkomst heeft verbonden als 
werknemer tegen een bepaald loon gedurende zekere tijd arbeid te 
verrichten', aldus een toelichting op dejachtwet (ibid ) In tegenstel­
ling tot de NVJ zag de overheid de relatie tussen jachthoudcr en jacht­
opzichter wel degelijk m termen van een wcrkgcver/wcrkncmcr-vcr-
houding, waarbij de eerstgenoemde zorg diende te dragen voor een 
verzekering van zijn jachtpersoneel, met name een ongevallen- en 011-
derdomsverzekenng '" Bij ontstentenis van een vakvereniging bestaat 
er tot op heden geen CAO voor jachtopzichtcrs, al hebben sommigen 
zich aangesloten bij een Land- of Bosbouwvercmging 
De werkzaamheden die een jager zijn wildschut opdroeg, dienden 
sinds 1954 van dien aard te zijn dat zij hem als jachtopzichter kwalifi­
ceerden Al luidde de taakomschrijving nog 'bescherming van de 
jachtbelangen van dcjachthoudcr', jachtopzichtcrs kregen steeds meer 
te maken met opdrachten waarbij de belangen van de landbouw en 
natuurbescherming prevaleerden De wetgever zag jachtopzichtcrs als 
bemiddelaar tussen Jachtwet en jagcrsbclangcn 
Dankzij de verplichte aanstelling als onbezoldigd opsporingsamb­
tenaar werd er definitief een einde gemaakt aan de rccrutering van 
personen van een dubieus allooi Jachtopzichtcrs uit stroperskring wa­
ren niet meer aanvaardbaar Controle hierop was met enkel toever-
trouwd aan jachthoudcrs, maar werd gedeeld door het politiekorps dat 141 
er belang bij had enkel betrouwbare personen uit te rusten met politio-
nele bevoegdheden, een legitimatiebewijs en een hand vuurwapen 
Door de bcrocpsstatus en de verbeterde rechtspositie van jachtop-
zichters oefende dit beroep in de jaren na de Tweede Wereldoorlog 
een grote aantrekkingskracht uit op jonge mannen uit de land- en 
bosbouw Zo steeg 111 die tijd het ledental van de NVJ van ^86 in 1940 
(DNJ 1940 505-507) tot circa 600 leden aan het begin van de jaren 
vijftig (DNJ 195I 685) Deze toename is voor een deel te verklaren uit 
de groei van het aantal jagers na de oorlog We hebben gezien dat de 
jaren vijftig en zestig in het teken stonden van welvaart en expansie 
Onder heerjagers was het in dienst nemen vanjachtpersoneel niet enkel 
noodzaak maar ook een teken van status Daar de jacht ook voor de 
nieuwe categorieën een statussymbool was, zou men kunnen verwach-
ten dat er na de oorlog gouden tijden aanbraken voorjachtopzithters 
Temeer daar de Jachtwet van 1954 een gunstig perspectief voor het 
jachttoczicht bood Naast de reeds genoemde taakomschrijving be-
loofden ook de veertig-hcctarc-rcgclmg en de jachthuurpenode van 
zes jaar positief op het jachttoczicht uit te werken Het jagen met 
vergunning zonder binding met het terrein verdween, en iedere jacht-
houder was voortaan bij de wet verplicht zorg te dragen voor het door 
hem bejaagde terrein Deze 'jachtplicht' leende zich bij uitstek voor 
vervulling door specialisten Toch bleek dat de toename van het aantal 
jachtopzichtcrs geen gelijke tred hield met die derjagers I egenovcr de 
22 000 jachtaktehouders in 1954 (DNJ 1965 260) stonden slechts zo'n 
600 jachtopzichtcrs Statistisch gezien betekende dit ccnjachtopzichter 
0 P37jagers In dejaren veertig was de verhouding nog één op 22 Na 
1954 werd de kloof tussen het aantal jagers en jachtopzichtcrs snel 
groter l3 
Een verklaring voor deze ontwikkeling moet gezocht worden in de 
komst van nieuwe jachthcren Na de oorlog waren de grootgrond-
bezitters en zeer rijken niet meer zo ruim vertegenwoordigd onder de 
jachthouders als in vroeger tijden Kleine jagers waren in opmars Die 
beschikten echter met over de middelen om jachttoczicht te bekosti-
gen De prijsstijging op het gebied van jachthuur, lonen en materieel 
deden de toestand er met beter op worden Zoals uit advertenties in De 
Nederlandse Jager viel op te maken, kostte ccnjachtopzichter in dejaren 
vijftig en zestig vier- tot vijfduizend gulden per jaar, de kosten voor 
142 beroepsklcding, uitrusting en vervoer moesten er nog bijgeteld wor-
den.14 De meeste jagers vonden dit een flinke aanslag op hun financien 
en probeerden op het jachttoczicht te bezuinigen. Zo is me in ge-
sprekken met jachtopzichters gebleken dat zij soms letterlijk met hun 
baas moesten vechten om een nieuwe (tweedehands) fiets of een nieu-
we uniformbrock als de oude in cen gevecht met stropers onherstel-
baar was beschadigd Menige wildschut moest zich neerleggen bij een 
functie als huisknecht, daaraan deed ook de roep naar professionalise-
ring van het jachtopzichterschap en de mooie taakomschrijving in de 
Jachtwet geen afbreuk. Zo lezen wc m een interview met een jacht-
opzichtcr die na de oorlog bij een Twentse heerjager in dienst was 
'Het jachtterrein konden ze eerst als schroef die ze aandraaien. O p het laatst 
onkosten aftrekken Later ging dat niet stond ik fietsen te poetsen, banden te 
meer. Dus hadden de heren er geen zm plakken, ramen te zemen, het terras te 
meer in. Je zag het achteruitgaan. En dan vegen, de tuin te doen En dan 's nachts 
die lonen Met die lonen wilden ze ook nog het veld in. Die dingen moesten niet 
met mee Er kwam al minder en minder Je moest nooit niks Het was- Gerrit kun 
personeel En dan beginnen ze. Gerrit, je even ' Het wordt van je verwacht' 
zou je even kunnen helpen Net een (VnJ Nederland 8-2-1986, bijlage p. 9). 
In die tijd zette de vorming van jachtcombinaties door. Zo kwamen 
veel jachtopzichters m dienst van dergelijke jachtcombinaties, één 
jachtopzichter tegenover meerdere bazen. Uit de curricula van mijn 
informanten maak ik op dat daarmee de berocpsmobihteit onderjacht-
opzichters in de tweede helft van deze eeuw in vergelijking met die in 
de eerste helft is toegenomen Zij wisselden vaker van baan. In het 
aanstellingsbelcid van combinaties deed zich cen bepaald patroon voor. 
Zo bleken combinaties waarvan de leden woonachtig waren in de 
onmiddellijke nabijheid van hun jachtveld vaker jachtopzichters uit 
andere streken aan te stellen Combinaties van absenteistischc jagers 
daarentegen (bijvoorbeeld Amsterdammers die een jacht in Friesland 
hadden) waren eerder geneigd wildschutten in dienst te nemen afkom-
stig uit het gebied waarin het jachtveld gelegen was, dit in verband met 
de tcrrcinkennis en vertrouwdheid met de lokale bevolking 
Een en ander had voor een deel te maken met de neergang van de 
grote landgoederen en de daarmee verbonden continuïteit van het 
jachtbednjf, maar voor een deel ook met de veranderende bindingen 
tussen jachtopzichter enjachthouder. Ondanks de pogingen van heer- 143 
jagers om deze ontwikkelingen tegen te houden, bevatten deze bin-
dingen steeds meer elementen van een werkncmer/werkgever-relatie 
(DNJ T961: 566). Niettemin bleef de relatie tussen jachtopzichter en 
jachthoudcr zich onderscheiden van andere dienstverbanden. Nog in 
de jaren vijftig schroomden jagers niet deze relatie te omschrijven in 
termen van een meester/knecht-verhouding (DNJ 1950: 615-616). En 
net als aan het begin van deze eeuw werden jachtopzichters beoordeeld 
aan de hand van de aantallen wild die een jacht opleverde. Het verhaal 
van de Twentse jachtopzichter is in dit verband illustratief: 
'De jaarlijkse herenjacht. November werd om meer patronen gestuurd. Aan 
1954. Meneer Jan Herman laat me bij het eind van de middag lagen er 
zich roepen Gerrit. Achtenzestig fazanten hondcrdvijfticn fazanten, achtenzestig 
had de familie Jordaan. Wat denk je wat hazen, tweeënzeventig konijnen en een 
het bij ons wordt? ... O p de eerste drift vos. Allemaal netjes uitgestald. Wij 
schieten we er twee. De tweede drift ook eromheen en meneer houdt een 
niks. Wc lopen om de villa heen Daar toespraak. Mijn complimenten, Gerrit. Je 
zaten er anders bar veel. Misschien hebt me niet teleurgesteld. Hij 
vijftien. Met de middag hadden we met overhandigt mij een envelop Wat denk 
meer dan vijfentwintig fazanten. Meneer je? Tweehonderd gulden. Tweehonderd 
doet lelijk, meneer Jan en meneer Frits gulden zat er in. Die tijden, als je bij de 
doen ook lelijk: waar zitten ze nou, hoge heren 111 de gratie was, je kon alles 
Germ? Ik had het met meer. W e komen krijgen. O wee als je uit de gratie was. 
bij mijn laatste kans Alsof ze het wisten. Dan had je geen leven' 
Meer patronen, Herman' De knecht (^п; Nederland 8-2-1986, bijlage p. 9) 
Het particuliere dienstverband werd door jagers en jachtopzichters 
vaak gekarakteriseerd als een vertrouwensrelatie. De woorden 'eer' en 
'eerlijkheid' kwamen in dit verband opmerkelijk vaak voor. Ecnjacht-
opzichtcr diende een 'man van eer' te zijn die de belangen van zijn baas 
door dik en dun beschermde en onvoorwaardelijk loyaal was (DNJ 
1968- 150). Dat dit vertrouwen met noodzakelijk van twee kanten 
kwam, blijkt uit klachten over het aanstclhngsbeleid van sommige 
particuliere jachthouders Volgens stemmen m De Nederlandse Jager 
werd menige relatie gekenmerkt door een onpersoonlijk karakter of 
door conflicten omtrent de kosten van hctjachtvcld (DNJ 1949: 19-20). 
Een ander gevoelig aspect bleef de bewapening van jachtopzichters. 
144 Alhoewel dejachtwet van 1954 in een jachtakte voor jachtopzichters 
voorzag, '5 bleken er jachthouders te zijn die hun jachtpersoneel slechts 
een vergunning ex-artikel-53 deden toekomen, ter bestrijding van 
schadelijk wild Deze vergunningen waren goedkoper dan een jacht-
akte, alsmede beperkt tot een bepaald jachtveld en bepaalde soorten 
schadelijk wild Dit laatste achtten sommige jachthouders een ver-
zekering tegen concurrentie door de eigen jachtopzichter Strikt beke-
ken was een jachtopzichter die slechts over een dergelijke vergunning 
beschikte in overtreding wanneer hij in de uitoefening van zijn functie, 
bijvoorbeeld op een drijfjacht, een aangeschoten haas het vangschot" 
gaf(nNj 1970 265) 
4 6 MILIEU-AMBTENAREN EN NATUUROPZICHTERS 
In dejaren zeventig raakte het particulierejachttoezicht steeds meer in 
de knel In K N J V - en Nvj-kringen baarde vooral de dalende werk-
gelegenheid voor deze categorie zorg In het jachttoezicht manifesteer-
de zich een duidelijke trend naar deeltijdwerk In een enquête van het 
Ministerie van Justitie kwam naar voren dat aan het bcgm van dejaren 
tachtig ongeveer dertienhonderd personen op dat terrein m verschil-
lende dienstverbanden werkzaam waren Daarvan hadden circa dui-
zend jachtopzichters een volledige, en driehonderd een dccltijd-bc-
trckking Van de dertienhonderd waren nog slechts S74 jachtopzich-
ters bij een particuliere jager of jachtcombinatie in dienst, de helft 
daarvan had een deeltijdbaan ' De andere jachtopzichters waren m 
dienst bij cen (scnii-)ovcrhcidsmstclling, een stichting of een grote or-
ganisatie 
De verschuiving van dag- naar deeltaak die zich met name in de 
particuliere sector manifesteerde, werd in jagerskrmg met lede ogen 
bekeken O p decltijd-jachtopzichters kon door een jachthoudcr im-
mers niet in dezelfde mate een beroep worden gedaan als op full-time 
krachten Men vreesde dat dit op den duur nadelig zou uitwerken op 
het professionele niveau van het jachtopzichterskorps Ook in politieke 
en beleidsknngcn werd deze ontwikkeling als zorgwekkend ervaren 
In verband met dejachtwetswijziging m 1977 boog de Tweede Kamer 
zich over problemen in het jachttoezicht Naar aanleiding van een 
mot ie ' 7 werd in 1978 een werkgroep ingesteld bestaande uit vertegen-
U S 
Jachtopzichtcr in de jaren tachtig 
(foto: О. Kaìia) 
146 woordigcrs van overheid, NVJ en KNJV, die zich bezighield met de 
vraag hoc het beroep jachtopzichtcr in de toekomst ingevuld moest 
worden 
In het door deze werkgroep uitgebrachte rapport Taakstelling Jacht-
opzuhlen (1981) werden de veranderingen m het jachttoezicht toege-
schreven aan een drietal factoren In de eerste plaats het de financiële 
draagkracht van de meeste jachthouders het met meer toe een volledi-
ge dienstbetrekking te bekostigen De loonkosten voor een jachtop-
zichtcr bedroegen aan het begin van de jaren tachtig ruim veertig-
duizend gulden per jaar, waarin niet begrepen de overige kosten van 
het toezicht en dejachthuur Het hoeft dan ook weinig verwondering 
te wekken dat fooien en premies een belangrijke aanvulling vormen op 
het loon van de meeste jachtopzichters (DNJ 1987 88-89) 
In de tweede plaats achtte de werkgroep de toenemende beperkin-
gen van de jachtuitoefening debet aan de achteruitgang van de werk-
gelegenheid voor jachtopzichters, terwijl de problemen rond dcjacht-
vcrhuring als een derde factor werden aangewezen Door de NVJ ÍS er 
herhaaldelijk op gewezen dat door de toenemende wettelijke bescher-
ming van allerlei roofdieren" de broodwinning van jachtopzichters in 
het geding komt Met name voor de 'vossen- en havikcnproblcmatick' 
wordt steeds weer aandacht gevraagd Volgens vertegenwoordigers 
van de NVJ zijn er te veel haviken - een beschermde stootvogclsoort — 
en te veel vossen Het jachttoezicht zou hierdoor in een vicieuze cirkel 
terecht komen Havik en vos, aldus de argumentatie, bedreigen de 
jachtwildstand, met als gevolg dat draagkrachtige jagers de jacht in 
Nederland de rug toekeren en in het buitenland gaan jagen Dit kost 
arbeidsplaatsen 111 het inheemse jachttoezicht De hoge jachthuurpnj-
zen en het gevecht om de jachtterreinen zou de situatie alleen maar 
verergeren (DNJ 1983 196-197, 348-349, 1985 272) 
Fcn belangrijke stap ter verbetering van de positie van jachtop-
zichters achtte men de aaneensluiting van jagers in wildbchccrccn-
heden, met alleen om de financiële draagkracht van jagers te verhogen, 
maar ook om het aangaan van langdurigejachthuurovereenkomstcn te 
stimuleren waardoor de rechtspositie van jachtopzichters zou worden 
verbeterd Daarnaast pleitte de werkgroep voor een reductie op de 
jachthuurpnjs op terreinen waar jachttoezicht wordt uitgeoefend Dit 
zou neerkomen op een gedeeltelijke subsidiering van het jachttoezicht 
door het Rijk Deze zou gerechtvaardigd zijn voor zover jachtop-
zichters ook taken van gemccnschapsbelang vervullen, zoals controle 147 
op naleving van de verschillende natuurbeschermingswetten en de be-
geleiding van recreanten alsmede ordehandhaving in de buitengebie-
den ' Jachtopzichtcrs zouden voortaan worden ingezet in de voor-
lichting van 'recreanten' omtrent de natuur In dit verband is het 
voorstel gedaan jachtopzichtcrs voortaan als 'natuuropzichtcr' of 'mi-
licu-ambtcnaar' aan te duiden (DNJ 1984 34°) Minister Braks van 
Landbouw heeft naar aanleiding van Kamervragen echter laten weten 
dat gezien het heersende denkklimaat ten aanzien van de jacht, over-
heidssubsidies voor het jachttoczicht nu ondenkbaar zijn (DNJ 1983 
768-769) 
De werkgroep hield een pleidooi voor handhaving, zelfs uitbrei-
ding van het particuliere jachttoczicht, alhoewel uit het rapport viel op 
te maken dat noch het professionele peil noch de rechtspositie van de 
werknemers in deze sector aan de eisen van deze tijd voldeden Dit 
pleidooi wekte enige verwondering omdat er al sinds driekwart eeuw 
tevergeefs over professionalisering van particuliere jachtopzichtcrs ge-
praat werd Aan het ambtelijke jachttoczicht, dat al voor de Tweede 
Wereldoorlog bestond, werd weinig aandacht besteed Uit de eerder 
geciteerde enquête van het Ministerie van Justitie kwam evenwel naar 
voren dat de meerderheid van de dertienhonderd jachtopzichtcrs m 
ons land in dienst is bij Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en 
door de overheid gesubsidieerde instellingen In tegenstelling tot de 
particuliere zijn op de ambtelijke jachtopzichtcrs de arbeidsvoorwaar-
den van overheidspersoneel van toepassing, zoals onder meer een 38-
unge werkweek, Ατν-dagen, overwerkvergoeding en een pensioenre­
geling 
O p het eerste gezicht lijkt de vcrambtelyking een beter perspectief 
te bieden aan het toekomstige jachttoczicht Ambtenaren-jachtopzich-
ters werken onder voorwaarden die overeenstemmen met die van an­
dere werknemers in ons land, en jagers kunnen vertrouwen op bewa­
king van hun jachtterrein zonder te moeten opdraaien voor de hoge 
kosten die daarmee gemoeid gaan De jagerswcrcld heeft deze ont­
wikkeling nooit toegejuicht Integendeel, ambtelijke jachtopzichtcrs 
worden vaak in negatieve zin met hun collega's in particuliere dienst 
gecontrasteerd In een interview met De Nederlandse Jager komt de 
voorzitter van de NVJ ervoor uit dat men ambtenaren voor het jacht­
toczicht niet geschikt acht 
148 'Een 38-urigc werkweek, Aiv-dagcn, kan het beste worden toevertrouwd aan 
overwerkvergoedingen, zij passen met 111 het gemotiveerde en deskundige 
het mm of meer 24-uur-per-dag-toe7icht, jachttoezicht' (DNJ 1986 375) 
dat Voor cen goed beheer nodig is Dit 
Deze mening wordt in jagcrskrmg gedeeld (DNJ 1983 82, 1987 62-
63) Opvallend is dat de jachtopzichtcrs in particuliere dienst over het 
algemeen geen overheidsfunctie ambiëren Integendeel, m mijn m-
formantenkring is er met cen jachtopzichter die met een collega in 
overheidsdienst zou willen ruilen Een van mijn informanten, met cen 
weids gebaar wijzend over de polder die hij bewaakt, merkte op 
'Hier ben ik vrije ondernemer, doe mijn gaas is En als die langs komt is het 
werk naar eigen goeddunken en deel "Alles goed, Gijs' Hoc zit het met de 
mijn tijd naar eigen inzicht in Mijn baas fazanten' Groeten aan moedcr-dc-
is niet klemziehg, geeft me wat ik vraag, vrouw " Bij het Rijk ben je een nummer 
of het nou een extra zak voer of een rol en vind je je opdrachten in het postvak ' 
Bij de verdediging van het particuliere jachttoezicht is het jagers niet 
alleen te doen om de vaak veronderstelde grotere toewijding en inzet-
baarheid van de jachtopzichtcrs, maar ook om de gewijzigde machts-
relaties die vcrambtchjking met zich meebrengt Niet helemaal ten 
onrechte wordt er wel eens gezegd dat particuliere jachtopzichtcrs 
onder quasi-fcodalc omstandigheden werken hun directe, persoon-
lijke afhankelijkheid van een jachthoudcr en hun achterstand op andere 
werknemers voor wat betreft de rechtspositie duiden in die richting 
Jachtopzichtcrs 111 dienst van de overheid zijn voor hun arbeidsplaats en 
salaris niet direct afhankelijk van jagers Daarom kunnen zij een con-
trolefunctie ten aanzien van jagers uitoefenen Particuliere jachtop-
zichtcrs voelen zich niet gauw geroepen in te grijpen als hun baas de 
Jachtwet overtreedt Tijdens mijn onderzoek heb ik jachtopzichtcrs 
ontmoet die schouderophalend gehoorzaamden aan de onwettige op-
drachten van hun jachthouders, zoals het uitzetten van fazanten in de 
nacht vóór een drijfjacht,'9 het toelaten van gasten zonder jachtakte of 
het gebruik van klemmen en gif ter bestrijding van roofwild Ambte-
narcn-jachtopzichtcrs daarentegen zien het met alleen als hun taak om 
jagers te wijzen op de voorschriften van de Jachtwet, maar ook op de 
beperkingen die de morele code van de jacht aan hen oplegt Een van 
de ambtelijke jachtopzichters die ik gesproken heb, zei met nadruk 149 
'Als hier een jager bij herhaling een 
fazant op vier meter afstand neerknalt, 
dan stuur ik hem het veld uit1' 
Ambtenaren-jachtopzichtcrs verweren zich tegen het verwijt minder 
toegewijd te zijn in hun taakvervulling dan hun collega's m particulie-
re dienst Naar verluidt draait ook het ambtelijke jachtopzichterskorps 
overuren die met altijd vergoed worden, en zijn deze mannen ook 
buiten hun werktijd m het veld te vinden 
'Je werk is ook je hobby en je verslaving 
Als ik dagen en weken probeer dat ene 
stuk reewild te schieten omdat het 
afschotplan dat zo wil zet ik het geweer 
met weg als mijn acht uur d'r op zitten', 
aldus dezelfde informant 
De afkeer van het ambtelijke toezicht in kringen van particuliere jacht-
opzichters kan voor een deel worden verklaard uit de bedreiging die 
vcrambtclijking betekent voor de bestaande arbeidsplaatsen m het par-
ticuliere jachttoezicht Sommige jachtopzichters vrezen op den duur te 
worden vervangen door ambtenaren O p sommige terreinen van par-
ticuliere en overheidsinstellingen worden inmiddels geen jagers meer 
toegelaten en ligt het wildbchccr in handen van uitsluitend daartoe 
aangewezen jachtopzichters De opkomst van deze ambtelijke bcheers-
jacht ging gepaard met toenemende kritiek op de 'plezierjacht' Het is 
daarom met verwonderlijk dat vcrambtclijking een schrikbeeld is voor 
zowel jagers als particuliere jachtopzichters Daarmee is nog met ge-
zegd waarom zijzelf de overheidsdienst onaantrekkelijk vinden ben 
vaste baan, goede sociale voorzieningen, ambtcnarenstatus, probleem-
loze aanstelling als onbezoldigd politie-ambtenaar,20 dit alles weegt 
blijkbaar met op tegen de 'vrijheid van het kleine ondernemerschap' 
O p dit aspect zal ik nog terugkomen 
4 . 7 · PRIVATISERING 
De laatste jaren tracht de overheid het ambtelijk jachttoezicht af te 
stoten, en wel uit financiële overwegingen. Het ambtelijk toezicht 
wordt te duur. Vandaar dat de overheid pleitbezorger wordt van pri-
vatisering.21 Deze ontwikkeling houdt verband met veranderingen die 
zich sinds het begin van dejaren tachtig in de jagerswereld voordoen. 
Privatisering van het jachttoezicht is op gang gekomen met de vor-
ming van jachtveremgmgcn op het platteland en de instelling van 
wildbehecrecnhcdcn. Binnen deze samenwerkingsverbanden van ja-
gers worden jachtopzichtersuken vervuld door de leden, m hun vrije 
tijd. Soms, maar met altijd, leggen deze jachtaktehouders het jacht-
opzichterscxamcn af en trachten zij een aanstelling als onbezoldigd 
opsporingsambtenaar te verkrijgen, waardoor zij promoveren tot 
deeltijd-jachtopzichtcr. 
In kringen van professionclejachtopzichtcrs is men recentelijk meer 
nadruk gaan leggen op het verschil tussen een volledige en een dceltijd-
dienstbctrckking, en ook tussen 'echte' jachtopzichters (dat zijn perso-
nen met jachtopzichtersdiploma en opsporingsbevoegdheid) en 'toe-
zichthouders'. Toezichthouder mag iedereen zich noemen die dienen-
de taken ten behoeve van de jacht vervult. Zoals één van mijn 
informanten opmerkte, is het 'toch te dol dat tegenwoordig iedereen 
zich jachtopzichtcr noemt, al heeft'ic jachtakte noch aanstelling'. Er 
gaan zelfs stemmen op om de 'met-professionelen' te weren uit de N vj . 
Dit streven naar distinctie is kenmerkend voor groeperingen die hun 
(beroeps)status bedreigd zien De toezichthouders, aldus vindt menig 
professionele jachtopzichtcr, vormen een bedreiging voor de werk-
gelegenheid van de 'echte vakmensen'. Als deze trend doorzet, zo 
vreest men, zal geen jager zich meer de moeite en het geld getroosten 
een jachtopzichtcr te bekostigen, maar zal men in toenemende mate 
vrijwilligers met het toezicht belasten. Dat kost jagers hooguit een 
onkostenvergoeding. 
Vooral de sociale veranderingen op het terrein van de jacht hebben 
de inflatie van de titel jachtopzichtcr in de hand gewerkt. Veel wild-
beheereenheden en rurale jachtvcrenigingcn herbergen kleine jagers, 
combinaties, gastjagers, vergunninghouders en jonge jagers die met in 
staat zijn een /t///-fii«e-jachtopzichter te betalen. Een van de redenen 
voor het ontstaan van deze samenwerkingsverbanden is geweest: het 
toezicht in eigen handen houden De leden zien het actief betrokken 151 
zijn bij de jacht juist als een zinvolle tijdsbesteding De daarmee ge-
moeide werkzaamheden worden niet zoals vroeger door hcerjagers als 
last afgeschoven op specialisten, veeleer kwijt men zich daarvan met 
plezier De strikte scheiding tussen dienstverlening en vermaak maakt 
nu steeds meer plaats voor een combinatie van lusten en lasten In 
verschillende jachtvercnigingcn die ik bezocht heb blijkt er zelfs zoveel 
belangstelling te bestaan voor 'jachtopzichterswerk', dat een eerlijke 
verdeling daarvan problematisch is 
Vooralsnog zijn het met name de oudere jagers die het gezicht van 
het jachttoezicht bepalen Het gaat hierbij om mannen met verschillen-
de achtergronden bijvoorbeeld jagers die bij de oprichting van een 
vereniging of wildbeheereenheid hun jachtterrein hebben ingebracht, 
en om verlies van invloed te voorkomen een woordje mee willen 
praten over het gebruik daarvan Dit temeer daar zij na hun pensione-
ring tijd 111 overvloed hebben Daarnaast treffen wc in deze categorie 
mannen aan die in hun jonge jaren niet gejaagd hebben omdat de jacht 
toen iets voor 'heren' was, maar die met de oprichting van een jacht-
vercniging een kans zagen om een ' jeugddroom' te verwezenlijken, 
daarbij profiterend van de democratiserende tendensen Zij nemen, 
vaak toegerust met een artikel-53-vergunning, de tcrrcinbcwaking 
voor hun rekening Ook oud-jachtopzichtcrs zijn als toezichthouders 
zeer gevraagd, vooral omdat zij over een opsporingsbevoegdheid be-
schikken die zij met noodzakelijk met hun pensionering hebben ingele-
verd 22 O p grond hiervan kunnen zij stropers inrekenen, wat zonder 
opsporingsbevoegdheid niet is toegestaan Voor jonge jachtopzichters 
is het evenwel moeilijk de aanstelling als onbezoldigd opsporingsamb-
tenaar te verkrijgen (DNJ 1983 167), en toezichthouders zonder jacht-
opzichtersdiploma zijn zelfs kansloos In het algemeen vragen de oude-
re helpers geen loon, maar volstaan ze met een onkostenvergoeding 
Een andere groepering die de laatste jaren het jachttoezicht binnen-
treedt is die der jonge jagers Door gebrek aan jachtmogelijkhcdcn is 
het voor jonge jagers moeilijk om een jachtakte te verkrijgen Een 
eerste stap in die richting is vaak een toezichthouder- of assistentschap 
bij gevestigde jagers Wie zich in zo'n functie weet waar te maken en 
contacten opbouwt, vergroot zijn kans op toetreding tot een combina-
tie of jachtvereniging aanzienlijk Jonge toezichthouders werken door-
gaans gratis in hun vrije tijd 
152 Ook deze jonge toezichthouders hebben opsporingsbevoegdheid 
noch jachtopzichtcrsdiploma Een toenemend aantal van hen studeert 
evenwel voor het examen De groeiende belangstelling voor de oplei­
ding en het stijgend aantal с и т м с п 2 1 is opmerkelijk in een tijd waarin 
het jachttoezicht vooral door een verlies aan arbeidsplaatsen wordt 
gekenmerkt Sommige deelnemers zien in het jachtopzichtersdiploma 
vooral een mogelijkheid om toegang te krijgen tot de jagerswercld 
Anderen daarentegen hopen op langere termijn van hun hobby een 
beroep te maken Jonge mannen, tussen de twintig en dertig jaar oud, 
nu werkzaam in een beroep als bijvoorbeeld meubelontwerper, analist, 
vertegenwoordiger of leraar, zien in het jachtopzichterschap een alter­
natiefvoor hun huidige baan, temeer daar zij soms met werkloosheid 
worden bedreigd of de arbeidsomstandigheden onacceptabel achten 
Dat ook in het jachttoezicht de betaalde banen schaars en de lonen laag 
zijn, hindert deze jonge mannen met Zij zijn ervan overtuigd dat zij 
een betrekking m het toezicht zullen vinden dankzij de relaties die zij m 
de jagcrswereld hebben opgebouwd, bijvoorbeeld via de jachtcursus, 
het KNjv-lidmaatschap of een assistentschap Het lage loon wordt in 
hun ogen ruimschoots gecompenseerd door de aantrekkelijkheid van 
het werk 
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l iet jachtopzichterschap als beroep, uitgeoefend in een volledig dienst­
verband is tot in dejaren zeventig het ideaal geweest waarvoor jagers 
en jachtopzichtersvereniging zich inzetten Professionalisering, althans 
de pogingen daartoe, vormde een strategie van de werkgevers van 
jachtopzichters om hun helpers een legitieme status te verlenen Dit 
ideaal heeft echter steeds meer plaats gemaakt voor deeltijdtoezicht 111 
handen van jagers die jacht en beheer met elkaar combineren Deze 
privatisering wordt door meerdere factoren 111 de hand gewerkt De in 
jagerskring als belangrijkste aspect aangewezen kostenstijging en de 
bezuinigingen op de overheidsuitgaven vormen slechts een deelver­
klaring De daling van de werkgelegenheid in het jachttoezicht hangt 
ook samen met de met ver genoeg doorgevoerde professionalisering 
waardoor het jachtopzichterschap nooit een volledige beroepsstatus 
heeft gekregen Dit wordt nog versterkt door het ontbreken van een 
vakorganisatie, slechte betaling en een zwakke rechtspositie, quasi-fco- ι S3 
dale arbeidsrelaties alsmede het in de huidige tijd ten aanzien van de 
jacht heersende denkklimaat Deze aspecten hebben gedurende de hele 
eeuw een stempel gedrukt op de positie vanjachtopzichters Dit neemt 
niet weg dat de meeste jachtopzichters die ik ontmoet heb steeds met 
hart en ziel bij hun vak betrokken zijn en niet willen ruilen met andere 
mannen die een ander beroep uitoefenen 
De veranderingen in het jachttoczicht staan niet op zichzelf, maar 
sluiten aan bij de herverdeling en herdcfinicring van arbeid zoals die 
zich in onze samcnlc\ing voordoet Zo groeit de vraag naar deeltijd­
werk en is de houding ten aanzien van onbetaald werk aan het veran­
deren Het arbeidsethos ondergaat ingrijpende wijzigingen Glijdende 
arbeidstijd, arbeidstijdverkorting en vrijwilligerswerk duiden op een 
versoepeling van de strikte scheiding tussen werk en vrije tijd, arbeid 
en ontspanning Vergelijkbare ontwikkelingen doen zich op het ter­
rein van de jacht voor De grenzen tussen jacht en toezicht, tussen 
vermaak en beheer vervagen Jagen is voor velen met enkel vrijcti)ds-
bcstcding maar een zinvolle invulling van hun tijd zonder meer 
Symptomen van deze ontwikkeling zijn zowel de vcrgrij7ing als de 
verjonging van het jachttoczicht Beide categorieën, de oudere en de 
jongcjagcrs, zien in de jacht een alternatieve bestaanswijze, de ouderen 
omdat zij na hun pensionering de tijd hebben hun leven geheel aan het 
jagen te wijden, dejongeren omdat ze, getroffen door de gesignaleerde 
veranderingen in onze samenleving, andere opvattingen hebben over 
de rol van werk in hun bestaan Hoe vreemd het menigeen ook in de 
oren moge klinken, het jachtopzichtcrschap is voor velen een alterna-
tief beroep, een manier om uit de sleur van een eentonig bestaan te 
stappen 
Het is frappant dat het zelfbeeld vanjachtopzichters vanouds haaks 
staat op de positie waarin deze mannen feitelijk verkeren Jachtop-
zichters associëren hun beroep met het vrije ondernemerschap (DNJ 
1975 З52) Gevraagd naar wat hun vak van andere beroepen onder­
scheidt, benadrukken zij steeds de vrijheid, zelfstandigheid en eigen 
verantwoordelijkheid alsmede de uitdaging en het avontuur die ver­
bonden zijn met de dagelijkse taken Jagers en jachtopzichters laten er 
geen twijfel over bestaan dat men om in dit beroep zijn man te staan 
een 'flinke kerel' moet zijn (DNJ 1955 926) In menige karakterschets 
wordt dan ook melding gemaakt van 'typisch mannelijke' eigenschap-
154 pen waarover een goed jachtopzichter dient te beschikken Niet toe-
vallig krijgen fysieke aspecten daarbij veel nadruk 
'Een schut moet goed kunnen horen, zien werker zijn, hard kunnen lopen en ver 
en ruiken, een goed geheugen bezitten, springen, hij moet voor de duivel niet 
vlug van begrip zijn, een sterk gezond bang zijn, een sterk uithoudingsvermogen 
lichaam bezitten, zijn handen mogen niet bc7ittcn, hij moet tegen alle weers-
verkeerd staan, hij moet een harde gesteldheden kunnen (DNJ 1968 150) 
De taken van jachtopzichters en de zaken waarin ZIJ dienen uit te 
blinken zoals schieten, spoorlczcn en wild traceren, trainen van jacht-
en politiehonden, 's nachts posten om stropers te bekeuren, zijn activi-
teiten die doorgaans tot het mannelijke domein gerekend worden 
Deze taken, uitgevoerd in eigen verantwoordelijkheid en vrijheid ken-
merken zich door regulering van en controle op tamelijk onvoor-
spelbare 'natuurkrachten' Op jachtopzichters rust de taak deze natuur-
krachten voor de jacht beschikbaar te maken, hierin schuilt een 
clement van temmen en beheersen, dat wil zeggen machtsuitoefening 
over de 'vrije' natuur De strijd tegen de stropen), een vorm van 'men-
senjacht', geeft aan het toezicht een dimensie die zijn aantrekkelijkheid 
voor beroepsmensen maar ook voor de moderne amateurs aanzienlijk 
verhoogt Zoals wc in het volgende hoofdstuk zullen zien, voelen 
jagers zich met alleen tot jachtopzichterstaken aangetrokken omdat de 
zelfwerkzaamheid kostenbesparend is, maar ook omdat er in de con-
frontatie met stropers een uitdaging schuilt 
Particuliere jachtopzichters werken voor een baas die zich met de-
zelfde nimbus van vrijheid en mannelijkheid omgeeft als zijn wild-
schut Jagers willen geen 'werkgevers' zijn omdat dejacht daardoor op 
een bedrijf gaat lijken, gericht op produktie en onderworpen aan strik-
te controle Jagers ontlenen hun identiteit echter aan het 'vermaakka-
rakter' van de jacht, waarbij 'alledaagse' dwangen ontbreken Deze 
dwangen en het 'bcdnjfskarakter' zijn wel aanwezig bij een overheids-
apparaat dat de ambtenaren-jachtopzichtcrs 111 dienst heeft Hun amb-
tenarenstatus impliceert een gebondenheid die met in overeenstem-
ming is met het idee van het vrije ondernemerschap Ambtelijke 
jachtopzichters zijn werknemers, en daarom worden zij niet als gelij-
ken geaccepteerd door particuliere jachtopzichters en stiefmoederlijk 
behandeld door de NVJ die spreekbuis is van de 'vrije'jagers Vrijheid 
en mannelijkheid komen in het gedrang als de professionalisering te 155 
ver wordt doorgevoerd Daarom wist de Ν vj tot op heden te voorko­
men tot een vakbond uit te groeien En daarom zijn jachtopzichters 
bereid zich zonder CAO, zwaar onderbetaald en soms met gevaar voor 
lijf en leden in te zetten voor de jacht 
Jachtopzichters mogen dan wel het ethos van hun werkgevers delen 
en 'autonomie' en 'goed rentmeesterschap' hoog in hun vaandel dra­
gen, hun status in de jagcrswercld is niet altijd even duidelijk Jagers 
hebben oog voor de kwetsbaarheid van hun helpers en begrijpen dat 
de associatie met 'de jacht' eerder ongunstig dan bevorderlijk is voor 
de beeldvorming omtrent jachtopzichters In dit licht moeten pogin­
gen tot professionalisering van het jachttoczicht gezien worden, een 
professionalisering van 'boven', die niet gedragen wordt door de be­
troffenen zelf maar door hun werkgevers Thans is er sprake van een 
toenadering tussen jagers en jachtopzichters Onder de nieuwe catego­
rieën, met name de kleine en plattelandsjagers, vallen de scheidslijnen 
tussen 'jachtbcdnjf en 'jagen voor het vermaak', tussen 'werk' en 
'spel', zelfs helemaal weg Jagers zelf doen aanjachttoczicht Dit vormt 
een aanwijzing voor de democratisering die zich binnen de jagcrswe-
rcld voordoet Slechts in kringen van grote jagers is de aanwezigheid 
van een professioneel specialist met een volledige dienstbetrekking nog 
een onderscheidend kenmerk Met de democratisering en professiona-
lisering van de jacht dreigt het jachtopzichterschap als beroep te ver-
dwijnen. 
]<;(-) H O O F D S T U K 5 
Stropers 
•J I I N L L i n i N G 
In de Nederlandse folklore leidt de mythe van de ridderlijke stroper 
een taai leven Wie kent niet de verhalen van de stroper 'met de nobele 
inborst' die gelijk een Robin blood de rijke jagers en de politie te slim 
af is ' Jagers hebben steeds bezwaar aangetekend tegen de 'valse ro-
mantiek' in deze stropersverhalen 
'bvcnmiii als de heroïsche ridderlijke een koppel pistolen in den gordel, 
roovcr uit het verhaaltje bestaat, met evenmin bestaat de ridderlijke strooper of 
groene puntmuts op het hoofd, een de geestige gladjanus met zijn 
geduchte donderbus in de vuist, sandalen "verweerde slimme kop" die de 
aan en kruisbanden om de scheenbeenen, "gendarmen en politie" te slim af is .. 
(DNJ 1929 407) 
In de jagerswereld is de strijd tegen de stroperij steeds een centraal 
thema geweest In de ogen van jagers is er een duidelijk verschil tussen 
jagen en stropen 
'Wanneer wi] in ons land het woord 
"jacht" gebruiken, dan bedoelen wij 
daarmee de legale jacht op wild Alles 
wat illegaal gebeurt is roof of stroperij' 
(DNJ 1972 610) 
De grenzen tussen jagen en stropen worden met alleen aangegeven 
door het al dan met bezitten van een jachtakte, dus in juridische ter-
men, maar ook door morele opvattingen Het vaststellen van straffen 
voor jachtwctovertredingen is zo oud als de regulering van de jacht 
zelf Dat in deze eeuw de preoccupatie met de stroperij geenszins is 
afgenomen komt naar voren 111 een speciale rubriek m De S'cdcrlaiidw 
Jager, waarin het tot in dejaren zeventig gebruikelijk was melding te 1^7 
maken van de successen die de mannen van het jachttoezicht behaalden 
in de stropcnjbcstnjding 2 
Een opvallend contrast met het anders zo deftige taalgebruik in deze 
periodiek vormden de scheldwoorden waarmee heerjagers gedurende 
de eerste helft van deze eeuw stropers aanduidden Voorbeelden zijn, 
om slechts een kleine greep te doen 'twecbeenig rooftuig', 'schadelijke 
insecten', 'dierlijke parasieten', 'leegloopers', 'wilddieven' en 'moorde-
naars' ' In de tweede helft van deze eeuw maakten deze aanduidingen 
plaats voor 'woonwagenbewoners ' , 'criminelen', 'souteneurs' en 
'groene mafia' 4 
Het wekt enige bevreemding dat jagers die toch overwegend tot de 
welgestelde groeperingen in onze samenleving behoorden en behoren 
zoveel ophef maken van het verlies van een stukje wild In deze termen 
wordt de stroperij althans door niet-jagcrs gezien Deze bevreemding 
neemt nog toe wanneer men zich realiseert dat de heerjagers die niet 
schroomden stropers aan lagere dieren gelijk te stellen zelf bijna nooit 
in aanraking kwamen met deze figuren Meestal hadden zij specialisten 
in dienst om jachtdelicten tegen te gaan 
In de loop van deze eeuw is het aantal specialisten dat belast is met 
controle op naleving van de Jachtwet uitgebreid De hardere aanpak 
van de stroperij hangt voor een deel samen met ingrijpende veran-
deringen in de werkwijze en sociale achtergronden van stropers Deze 
ontwikkeling geeft aanleiding tot de veronderstelling dat jagers zich 
meer dan ooit afzijdig houden van bemoeienis met stropers, temeer 
daar zij vanouds gewend zijn deze taak over te laten aan specialisten 
Het tegenovergestelde is echter het geval De privatisering van het 
jachttoezicht blijkt zich ook uit te strekken over het terrein van de 
jachtdelicten Leden van wildbehecreenhcdcn en lokalejachtvercnigin-
gen organiseren steeds vaker eigen veldbewakingsdiensten 'De jacht 
op stropers', zei een informant tegen mij, 'is het neusje van de zalm' 
Een politieman, met wie ik hierover praatte, liet er geen twijfel over 
bestaan dat deze gang van zaken hem met grote zorg vervulde 'Jagers 
nemen het recht in eigen handen en gaan indiaantjc spelen, waar moet 
dat heen als iedereen dat gaat doen ' ' 
In dit hoofdstuk ga ik na waarom stroperij de gemoederen in de 
jagerswcrcld zozeer beheerst dat de bestrijding daarvan steeds een 
vooraanstaande rol in zijn doen en denken heeft gespeeld Een ant-
158 woord op deze vraag zal gezocht worden zowel m de veranderde 
technieken waarmee stropers het wild bemachtigen, als ook m de zich 
wijzigende binding tussen stropers, jagers en lokale gemeenschap. Daar 
het aantal jagers aanzienlijk is gegroeid en de beperkingen van de 
jachtuitocfcmng toenemen, rijst hier de vraag in hoeverre de strijd 
tegen stropers met een uitbreiding van jachtgclcgcnheid gepaard gaat 
en een extra dimensie aan de jacht geeft. 
5 . 2 . JAGERS, BOI RI N hN LOKALE STROPERS 
'Heel (L.). ben dezer nachten was men 
onder deze gemeente (een berucht 
stropersnest ...) weder bezig met den 
lichtbak. Omstreeks twee ure werden 
door den Rijkvcldwachtcr Sanders, van 
Wesscm, en den gemeente- en 
onbezoldigden Rijks-vcldwachter 
J .M. Janssen, van Bccgdcn, bekeurd de 
harmonicaspcler H.V. en de orgeldraaier 
J С H.F., beiden uit R o e r m o n d Een 
dubbelloops jachtgeweer, het kunstlicht, 
en een zak met twee konijnen werden in 
beslag genomen. Procesverbaal werd 
opgemaakt tegen een hunner tevens 
wegens het loopen over bezaaiden grond' 
(DNJ 1905, nr. 34). 
'Finsterwolde. Door den onbez. 
njksveldwachtcr G Tiddens werd 
C.K. van Blijham voor het stroopen met 
geweer bekeurd. Geweer en patronen 
werden 111 beslag genomen' 
(DNJ 1914, nr 21). 
'Velscn. Den 13 Augustus werd door 
J.G. Jansen, onbezoldigd njksveldwachtcr 
te Velsen, bekeurd voor het vervoeren 
van een strik, J. van der Steen, wonende 
te IJmuidcn. O p 19 September werd 
M. Blom, wonende te IJmuidcn, door 
vorengenoemden veldwachter bekeurd 
voor het delven naar konijnen en op 
21 September J. Gnmmink, voor het 
vervoeren van strikken. De strikken 
werden van al deze personen in beslag 
genomen' (DNJ 1914, nr. 21). 
Dit is slechts een kleine greep uit het grote aantal meldingen van pro­
cessen-verbaal die vroeger wekelijks in De Nederlandse Jager versche­
nen. Uit deze meldingen valt met alleen op te maken dat er m het hele 
land gestroopt werd, maar ook dat dit op kleine schaal gebeurde. 
Steeds waren er slechts één of twee stropers bij betrokken en kon er 
door de gebruikte technieken slechts een beperkte hoeveelheid wild 
worden bemachtigd. De meeste gevcrbaliseerden hadden zich schuldig 
gemaakt aan stropen met lichtbak en geweer en aan het zetten van 159 
strikken Daarnaast werd er melding gemaakt van het delven" en frette-
ren" van konijnen, het vangen van wild met netten en het stropen met 
klemmen, kooien en andere vallen 
Deze technieken veronderstelden een goede bekendheid met het 
terrein en de wildstand Zij werden toegepast door mensen die in de 
gelegenheid waren veelvuldig en ongezien in het veld te vertoeven en 
die hun vangactivitciten tijdens hun dagelijkse bezigheden gedurende 
of op weg naar hun werk ontplooiden Lokale stropers bemachtigden 
wild niet ver van de plek waar zij woonden en hun actieradius was 
steeds beperkt tot enkele kilometers, afstanden die te voet of met de 
fiets waren af te leggen (Jagers 1985) O m die reden en omdat de 
vangmiddelen regelmatig gecontroleerd moesten worden, bleef stro-
perij een individuele, incidentele en kleinschalige activiteit 
Stroperij werd vaak in verband gebracht met armoede Zo treffen 
wc in de eerste helft van deze eeuw vooral stropers aan onder dag-
loners, (land-)arbcidcrs, keuterboeren en kleine landbouwers Armoe-
de is vermoedelijk een van de redenen waarom de arme zandgronden 
in Noord-Brabant, Drenthe en op de Veluwe bekendheid hebben ver-
worven als de gebieden in Nederland waar de stroperij hoogtij vierde 
In tijden van economische crises bleken de klachten over stroperij toe 
te nemen Uit de aantallen geverbaliseerde jachtwctovcrtredingcn in 
Noord-Holland (1912-1933) blijkt dat in dejaren rond de Eerste W e -
reldoorlog aanzienlijk meer gestroopt werd dan in de jaren twintig ' 
De illegale activiteiten namen weer toe in de jaren dertig In jagers-
knng zag men een direct verband tussen de stijgende werkloosheid en 
het groeiende aantal processen-verbaal Voor 'steuntrekkers', die o m -
streeks 1935 met twaalf gulden per week moesten rondkomen, zat er 
vaak mets anders op dan de inkomsten op te vijzelen met de verkoop 
van gestroopt wild, aldus een schrijver in De Nederlandse Jager (193s 
55) ben opleving van stropcrsactivitciten werd ook tijdens en on-
middellijk na de Tweede Wereldoorlog waargenomen (DNJ 1943 171, 
1946 6-7) 
Jagers hebben steeds met verachting neergekeken op stropers Hccr-
jagers die zich in hun geschriften wel eens te buiten gingen aan be-
schimpingen, heten er geen twijfel over bestaan dat zij stropers sociaal 
en moreel inferieur achtten De beschrijving die zij van deze mensen 
gaven, was vaak stereotyperend, zoals het volgende citaat laat zien 
ібо 'Een klein verwaarloosd boerderijtje op 
zandgrond, een koppeltje armzalige 
koebecstjes waarvan de achterband 
gepantserd is met mestschubben, een paar 
kankcrigc appclboompjes bij een vieze 
put en een kromme, trage, reeds oude 
rimpelige eigenaar. Aan werken had hij 
vanaf zijn jeugd een broertje dood, zijn 
handen lijken even vast in de zakken van 
zijn klepbroek gegroeid te zijn, als zijn 
bungelende pijp in zijn mondhoek, 
waaruit een bruin stroompje soppert, dat 
weer doet denken aan de sijpelende 
mesthoop, de oorsprong van vele bruine 
riviertjes, die de omgeving van het 
verwaarloosde oude huis doorweken 
Alles wijst op armoede en achterlijkheid. 
Zijn zoon werkt op ccn naburige fabriek 
en brengt koperdraad mee uit de stad 
voor vader's strikken. Door gebrek aan 
bezigheid heeft de oude ruimschoots 
gelegenheid de omgeving af te sloffen, 
een borreltje te pakken hier, een praatje 
te maken daar, eens naar ccn 
houtverkoop te loopen of naar een 
boclhuis. Onderwijl loert hij rond, want 
van zijn versleten corpus, waarlijk met 
van 't zwoegen, zijn de oogen nog best. 
Hij kent alle wissels en paadjes in heggen 
of singels, kent den hazenstand beter dan 
de jager of opzichter. Hij is uiterst sluw, 
geduldig als een kat, voorzichtig en 
achterdochtig Het stnkkcnzctten is een 
ingekankerde passie van hem, die niet 
eerder dan met zijn levenslicht zal 
uitdoovcn' ( D N J 1929: 407-408). 
Hcerjagers waren van mening dat de morele inferioriteit van stropers 
niet alleen tot uitdrukking kwam m hun leefwijze, maar ook in hun 
houding ten aanzien van het wild Zij achtten iedere vorm van stropen 
dierenmishandeling en de daarbij gebruikte middelen 'martelwerktui­
gen' (DNJ 1932 623-624). Zij plachten daarbij evenwel te vergeten dat 
de vangmiddclcn die jachtopzichters gebruikten, met name klemmen 
en beugels, nauwelijks van stroperswerktuig verschilden. Overeen­
komstig hun houding ten aanzien van stropers traden heerjagers deze 
mannen tegemoet. In de eerste helft van deze eeuw waren stropers 
vogelvrij, en menigeen wachtte in plaats van ccn proces-verbaal een 
roffel hagel uit het geweer van een jagende 'heer' (DNJ 1963: 14-15). 
De plattelandsbevolking, waarvan de lokale stropers deel uitmaak­
ten, keek anders aan tegen de 'stiekeme' activiteiten van sommige 
mensen in hun midden. Plattelanders zagen geen kwaad in het stropen, 
evenmin als in andere verzamelactivitcitcn zoals het sprokkelen van 
hout. Zij gingen ervan uit dat de natuur en met name het wild dat er 
leefde van iedereen was; degene die het wild bemachtigde, werd ook 
als de bezitter beschouwd De plattelandsbevolking voelde zich ge­
rechtigd het wild te vangen (Jagers 1985) ofschoon de term 'recht' hier 
met helemaal op zijn plaats is Deze houding vertoonde enige gelijkenis 161 
met het collectieve gebruiksrecht zoals dit in vroeger tijden op gemene 
gronden bestond (Bloch 1975 115, Blum 1978 123 e ν , Buis 1985, dl 
2 5 2 1 ) Jage1"5- m c t name de hcerjagers afkomstig uit de stad, werden 
als indringers gezien die zich het wild toeeigendcn ten koste van de 
plaatselijke bevolking Boeren hadden geen bezwaar tegen het stropen 
op hun land, omdat het kleinwild waar stropers het op gemunt hadden 
regelmatig de jonge aanplant vernielde (Buskens 1983, Jagers 1985) 
Opvattingen over collectieve rechten kwamen echter in botsing 
met het pnve-recht dat jagers op het wild deden gelden De overheid, 
die de belangen van grondeigenaren en houders van heerlijke rechten 
beschermde, bestempelde het stropen en bepaalde vcrzamelactivitciten 
als 'bosch- en wilddicvcrij' en stelde die strafbaar Daarmee was in de 
wet een duidelijke scheidslijn getrokken tussen legaliteit en illegaliteit 
In een lokale context bleken echter de grenzen tussen legale en illegale 
handelingen, tussen jacht en stroperij vaag te zijn Lokale waarden en 
normen heten een ruimere interpretatie van de wetten toe, onder be­
paalde omstandigheden werden bepaalde vormen van natuurgcbruik 
noch legaal noch illegaal, maar legitiem geacht De inspanningen van 
jachtopzichtcrs o m stroperij te bestrijden, werden daarom ook ervaren 
als zijnde gericht tegen de lokale gemeenschap als geheel 
In de conflicten tussen jagers en stropers kwam een sociaal antago­
nisme tot uitdrukking Onder stropers leefde de opvatting dat de wet­
ten voor en door de heren waren gemaakt om de kleine lui te onder­
drukken, en daarom hoefden zij ook met gehoorzaamd te worden 
(Buskens 1983) Stropen was een stil en individueel protest, want stro­
pers liepen niet te koop met hun verhalen, zij vermeden juist de con­
frontatie met degenen — jachtopzichtcrs en jagers — tegen wie hun 
handelen gericht was (Jagers 1985) Stropen was een vorm van sabota­
ge van de staat en de wetten, burgerlijke ongehoorzaamheid, uitdruk­
king van solidariteit met de dorpsgemeenschap (Buskens 1983, b m -
mett 1964) 7 
S 3 STROPEN EEN SPEL MET DIEREN 
In tegenstelling tot wat jagers daar gewoonlijk van dachten, hadden 
lokale stropers een eigen erecode Zij hielden er een utilitaire natuurvi-
іб2 sie op na waarin het gebruiken van de natuur geaccepteerd was, maar 
dit diende volgens hun code met mate te gebeuren Het stropen voor 
de pot, om de eigen nood te lenigen, werd geaccepteerd, stropen voor 
geldelijk gewin daarentegen werd afgekeurd Maar zelfs de individuele 
nood kon niet als excuus dienen als stropers het wild bemachtigden op 
een wijze die de eigen erecode afkeurde Z o stroopten zij niet in de tijd 
waarin het wild drachtig was of voor jongen zorgde, ook het vangen 
van grote aantallen wild was uit den boze (Buskens 1983) 
De meningen over de beste methoden om wild te verschalken, 
liepen in stroperskring uiteen Zo heeft het onderzoek van Buskens 
(1983) aan het licht gebracht dat stropers die in de eerste helft van deze 
eeuw hun activiteiten in een Noordhmburgs dorp uitvoerden, het ge­
bruik van geweer en lichtbak streng afwezen Klemmen en strikken 
daarentegen achtten zij 'natuurlijke middelen' In gesprekken met 
jachtopzichtcrs is me gebleken dat stropers eer legden in de vervaar­
diging van hun eigen vangmiddclcn Met name strikken, lussen ge­
maakt van koper- of ijzerdraad, droegen het persoonlijke stempel van 
de maker, waardoor hij zich van andere stropers onderscheidde Bij 
een vondst van strikken was voor de meeste jachtopzichtcrs meteci. 
duidelijk met wie zij te maken hadden Z o meldde een oud-jacht-
opzichtcr over de technieken van de duinstropers tussen Noordwijk en 
IJmuiden 
'Vierdraads fijn koperdraad voor maar twaalf jaar was kende ik ze op mijn 
"zetters" en dnedraads voor "hangers" duimpje Hoc draaiden ze het oog, 
Beide soorten werden thuis gedraaid en hoc bevestigden zij de touwtjes aan de 
klaargemaakt De "zetters" werden van strik, en hoe legden zij de strop om de 
touwtjes voorzien, waarmee ze dan ter " p e n n e n " O o k het snijden van de 
plaatse aan de pen werden bevestigd Alle " p e n n e n " en het bewerken van de 
strikken, vooral de "zetters", droegen een "h ikken" toonde vaak het visitekaartje 
kenmerk van de maker, en toen ik nog van de makers' (DNJ 1985 22-23) 
Stnkkenzetters benadrukken steeds dat hun werkwijze een kunst is, die 
niet alleen technisch talent vereist, maar ook het vermogen zich in te 
leven in de prooidieren Het gaat er met o m het wild kost wat kost te 
bemachtigen, maar 'het spel te spelen', zoals een van mijn informanten 
dit uitdrukte Een goed stroper identificeert zich met het wild, an­
ticipeert diens gedrag Hij moet zijn ogen, oren en neus gebruiken 
ібз 
Komjiicnstrik (foto: R. Jagers) 
Paalklcm (foto: R. Jagers) 
164 zoals een dier dat doet, hij moet zich als een dier bewegen en dezelfde 
paden belopen, dan pas zal hij in staat zijn het volgens de regels der 
kunst te bemachtigen 
Stropers die andere technieken hanteerden, besteedden eveneens 
veel aandacht aan een vakkundige werkwij7c Zoals ik van een ex-
stroper mocht vernemen, achtten 'hchtbakkers' hun manier van stro-
pen superieur aan het strikken zetten Zij trokken er meestal met zijn 
tweeen op uit Een man die m het veld vooropliep droeg de lichtbak. 
Vroeger vervaardigden stropers die zelf, bijvoorbeeld uit een oude 
theekist met een kijkgat, waarin een carbidlamp gemonteerd werd 
Daarmee werden de velden en bosranden verlicht op zoek naar wild 
dat, door de lichtstraal verblind, roerloos bleef zitten De tweede man, 
toegerust met een wapen - vaak een flobert, omdat een hagclgcwcer 
een te luide knal veroorzaakt die meteen de wijde omtrek alarmeert —, 
schoot het in de lichtstraal gevangen wild y Met deze techniek werd 
het wild onmiddellijk gedood en vocht het niet urenlang voor zijn 
leven, zoals bij het strikken regelmatig het geval was volgens mijn 
informant reden genoeg aan het lichtbakken de voorkeur te geven 
Bovendien zou deze methode volgens dezelfde informant superieur 
zijn omdat zij een directe confrontatie met het wild veronderstelt, een 
krachtmeting tussen mens en dier ben stnkkenzetter was volgens deze 
oude hchtbakker te vergelijken met een 'sluipmoordenaar' 
Bekwaamheid in het stropen, aldus lezen wij bi) Buskens (1983), 
leverde aanzien op bij medestropers en dorpelingen Stropers waren 
trots op hun specialismen Stropen bood hen de mogelijkheid met 
elkaar te wedijveren en zich van elkaar te onderscheiden Maar zij 
maten zich ook met dieren Buskens' informanten gaven hoog op over 
hun behendigheid en kennis van het diergedrag Typerend zijn de 
anekdotes die zij vertelden over een 'slimme' haas die ze tenslotte toch 
te pakken kregen, soms nadat rivalen dit tevergeefs gepoogd hadden 
Een van mijn stropende informanten oogstte veel bewondering onder 
de stropers in zijn streek omdat hij hazen in het leger met de hand wist 
te vangen Zijn faam strekte zich uit tot het plaatselijk detachement 
van de veldpolitie 
Lokale stropers jaagden op een onopvallende en voorzichtige ma-
nier Dit hing slechts voor een deel samen met het verboden karakter 
van hun activiteiten Voor een ander deel had dit te maken met hun 
natuurvisic Stropers zagen zichzelf als natuurmensen, of zoals een Ve-
luwse stroper het onder woorden heeft gebracht 
165 
Diverse klemmen (foto: R . Jagers) 
166 'Ik voel mij één met de natuur, ik ben blaadjes op de grond kan ik ruiken of er 
erin en ermee geboren. Met alle geluiden wilde zwijnen zijn langsgekomen. .. Ik 
en geuren ben ik vertrouwd, en ik ken ben een vos, een roofdier' 
ook de planten en de insecten Aan de {Grasduinen 1983, nr. 8: 46-47). 
De metafoor roofdier brengt het zelfbeeld van lokale stropers zeer 
toepasselijk tot uiting. Net als roofdieren besluipen en vangen zij het 
wild in stilte en doden zij met meer dan zij voor hun eigen behoefte 
nodig hebben. Net als roofdieren werden zij echter ook verguisd door 
jagers en achtervolgd door jachtopzichters. 
5 .4 . НІЛ SOCIAI E SPI L: JAGbR EN GEJAAGDE 
De relatie tussen jachtopzichters en lokale stropers was er een als tussen 
jager en gejaagde. Zij waren tegenstanders in een wedstrijd Beide 
partyen namen dezelfde spelregels m acht. Het ging erom elkaar te slim 
afte zijn, zonder elkaar letsel toe te brengen. Het gebruik van wapens 
was daarom uit den boze. De verliezer diende de overwinning van de 
ander ridderlijk toe te geven en zich zonder verzet over te geven. 
Volgens de regels was er maar één manier om stropers te pakken en dat 
was hen op heterdaad betrappen. Posten in het veld was voor jacht-
opzichters vrijwel de enige methode om dat te bereiken Dit was een 
tijdrovende taak die naast de dagelijkse werkzaamheden ten behoeve 
van de jacht werd verricht. De onvoorspelbaarheid van de stropers 
vormde een factor die het opzichterswerk bemoeilijkte en tegelijk uit-
dagender maakte. Len jachtopzichter wist zelden van tevoren waar en 
op welke dag, in welke nacht of op welk uur de stropers kwamen. 13y 
strikken kon hij wachten, maar de route van hchtbakkers was niet te 
voorspellen (Jagers 1985). Stropers trachtten de jachtopzichter te mis-
leiden, hun buit veilig te stellen en ongemerkt te ontsnappen. Dit spel 
functioneerde slechts in een lokale setting waar wetsdienaren en stro-
pers elkaar kenden. En zoals andere spelen had ook deze wedstrijd zijn 
publiek. Niet alleen stonden de mensen op het platteland met afwij-
zend tegenover de stroperij, zij genoten ook van de verhalen erover. 
Van stropers en jachtopzichters vereiste dit spel slimheid, zelfbe-
heersing en koelbloedigheid eigenschappen die vooral voor en door 
mannen hoog gewaardeerd werden (Jagers 1985). Stropen en posten 
was dan ook bij uitstek een spel voor mannen De elementen kunde en 
kracht, kans en risico maakten dit spel spannend en uitdagend Dat 
menigmaal barre weersomstandigheden getrotseerd moesten worden 
en een goede nachtrust werd opgeofferd o m dit spel te spelen, ver­
hoogde alleen maar de aantrekkelijkheid 
Ondanks hun negatieve houding ten aanzien van stropers hadden 
jagers oog voor het spelelement in het stropen Z o meldde een jager in 
de jaren twintig dat er stropers en stropers waren 
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'Hoe graag wij ook onze velden 
verschoond zien van hun bc70ck, de 
eerlijke strooper is iemand, voor wicn 
wij toch iets kunnen voelen Ik versta 
onder een eerlijke strooper een man, die 
zijn strijd met de politie als een soort 
eerlijke sport beschouwt van hst tegen 
hst, maar die zich, gesnapt, gewonnen 
geeft, en er geen oogenbhk aan denkt, 
verzet te plegen De jachthartstocht is een 
wilde bloem, die bloeit in paleizen en 
hutten' ( D N J 1928 611) 
Ook heden ten dage treffen wc op het platteland nog 'strikjesmensen' 
aan
 1 0
 Deze mannen maken deel uu van de lokale folklore, soms 7ijn zij 
een levende legende In de loop van deze eeuw hebben de lokale stro­
pers echter plaatsgemaakt voor andere types, die inbreuk maken op de 
codes die op het platteland worden nageleefd 
5 5 BEROEPSSTROPERS 
'(Coirle) O p 12 mei 1960 werden in 
hetzelfde jachtveld een grote party 
wildstnkken gevonden Door 
samenwerking van jachtopzichters en 
leden van de jachtdctachcmcnten Boxtel 
en Zundcrt werd een permanente 
bewaking ingesteld Ferst op 14 mei i960 
mocht het de adj ν d Hulst, de 
wachtmeester ie kl De Wys en de 
jachtopzichtcr Huijbcrts gelukken 
ν d Η staande te houden Thans werden 
met minder dan 200 wildstnkken en zes 
hazen m beslag genomen In de strikken 
bevonden zich bovendien nog zes hazen 
die ter plaatse werden vernietigd, daar 
deze in staat van ontbinding verkeerden' 
(DNJ 1961 14) 
'Voor het Bossche gerechtshof stond de 
26-jarige spuiter J ν d R. uit Gemcrt 
terecht die door de politierechter tot vijf 
maanden gevangenisstraf veroordeeld 
was, omdat hy op 27 november van het 
vorige jaar, toen hy op heterdaad bij het 
stropen betrapt werd, zowel de 
jachtopziencr Smits als de wachtmeester 
Vijgen van de Rijkspolitie met zyn 
geweer had bedreigd' (DNJ 1961 319) 
i68 'In de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 
8 juli j . l gelukte het wachtmeester ie kl 
J. Wassens en jachtopzichter H. Roding, 
beiden uit Bccrse en wachtmeester ie kl. 
P. Knoop van de jachtbngadc, twee 
bekende stropers, t.w. G.G. en H.G., 
beiden uit Vroomshoop, te pakken. Toen 
ze waren aangehouden op de motor, 
reden ze met volgas op de politie in, na 
het geweer te hebben weggegooid. Bij de 
val ging het schot er uit, en vloog op een 
meter afstand van de ambtenaren van 
politie in de grond' (DNJ 1961: 347). 
' O p zaterdagmorgen 8 juli 1961, 
omstreeks 4 uur, ontving de 
rayoncommandant der rijkspolitie te 
Nederhemert, groep Brakcl, bericht dat 
zich in de polder te Nederhemert een 
aantal personen met lange honden 
ophielden ... Na een omsingeling en 
achtervolging gelukte het na korte tijd 
vier personen, allen verblijvende in 
woonwagens.. . aan te houden De 
leeftijd van deze personen was resp. 18, 
25, 28 en 34 jaar en allen waren zgn 
"koopman" van beroep. Tevens werden 
twee lange honden in beslag genomen, 
terwijl nog twee andere niet opgevangen 
konden worden, daar de overtreders geen 
medewerking wilden verlenen bij het 
vangen van deze honden. De stropers 
waren per auto naar de polder gekomen 
... Een tweede auto, waarin zich 
eveneens enige mannen bevonden met 
honden en die vermoedelijk bij de eerste 
ploeg behoorde, kon met aangehouden 
worden. Het kenteken van dit 
motorvoertuig bleek bij nadere kontrole 
vals te zijn .' (DNJ I961. 379). 
Meldingen als deze, waarin gewag wordt gemaakt van geweldpleging 
tegen jachtopzichters en politiemensen, zijn m de loop van deze eeuw 
de berichten over het aanhouden van lokale stnkkenzetters en hcht-
bakkers gaan vervangen. Steeds vaker zijn stropers gewapend, treden 
zij in bendes op en trachten zij met het oog op de verkoop zoveel 
mogelijk wild te bemachtigen. De lokale gebondenheid heeft met de 
motonscring in dejaren vijftig plaats gemaakt voor grotere mobiliteit. 
Dankzij snelle auto's, waarmee stropers in staat zijn honderden kilome-
ters per nacht afte leggen, en moderne wapens hebben zij hun arsenaal 
van technieken uitgebreid. Nieuwe methoden worden gecombineerd 
met de vanouds bekende, zoals lichtbakken (met halogeenlampen), 
stnkkenzettcn (honderden op een rijtje) en stropen met windhonden 
(vanuit auto's). Men spreekt thans van de 'harde' stroperij In tegen-
stelling tot de lokale stroperij is die georganiseerd, grootschalig, com-
mercieel en vaak gewelddadig." 
Reeds in de eerste helft van deze eeuw stroopten sommige heden 
om met de verkoop van wild (gedeeltelijk) in hun levensonderhoud te 
voorzien Ze werden met de term 'beroepsstroper' aangeduid De be-
roepscategorieën die met deze vorm van stroperij in één adem werden 
genoemd, waren reizende kooplieden, muzikanten, kermisklanten en 
caféhouders Deze groeperingen namen dikwijls een marginale positie 
in de dorpssamenlevingen in, daar sommigen van hen perifeer woon-
den en mobieler waren dan andere dorpelingen (Buskens 19Я3) 
Opmerkelijk was dat meldingen van stroperij, gepleegd door deze 
mensen, vooral uit de grensstreken van Drenthe, Noord-Brabant en 
Limburg afkomstig waren Daar gmg het stropen gedurende de eerste 
helft van deze eeuw vaak hand in hand met smokkclanj Het m Neder­
landse velden gestroopte wild werd verkocht op de Duitse en Belgi­
sche markt (ibid , D N J 1982 741-742) 
In de ogen van hcerjagers waren beroepsstropers misdadigers Zo 
wordt in Dr Nederlandse Jaçer gemeld 
169 
'Smokkelen, stelen, drinken, vechten en 
bekkesmjden, mollen vangen en 
vagebondecren, zijn afwisselingen op 
strikken zetten, lichtbakken of 
onbeschaamd brutale strooptochten op 
klaarlichten dag Vooral wanneer ze in 
gezelschap 's avonds uitgaan, na kaarten 
en drinken en nadat met de gebrande 
kurken der jcnevcrflcsschcn de tronies 
zijn zwartgemaakt Ik weet dergelijke 
heden, wier eersten gang 's nachts naar 
het huis van den jachtopzichter was, waar 
ze "een paar schoten hagel langs de 
dakpannen heten rollen" en zich zoo 
vrijheid van handelen voor den geheelen 
nacht verzekerden Doorgaans zijn het 
kerels met ettelijke jaren gevangenisstraf 
achter den rug, die slecht bekend staan en 
voor mets terugdeinzen' 
(DNJ 1929 408) 
De plattelandsbevolking was het in haar oordeel over berocpsstropers 
opvallend eens met de hcerjagers Dorpelingen grepen de leefwijze van 
deze lieden aan om zich van hen te distantieren Berocpsstropers over-
traden lokale normen en goede zeden Ze dronken, waren arbeids-
schuw, asociaal en gedroegen zich onzedelijk, aldus de gangbare me-
ning (Buskens 1983) Deze beeldvorming werd in de hand gewerkt 
doordat deze beroepsstropers veelal buiten de lokale gemeenschap leef-
den en werkzaamheden hadden die in een laag aanzien stonden Lokale 
stropers keken neer op beroepsstropers omdat die te veel wild vingen, 
zelfs in de tijd dat er jonge dieren waren, en met de natuur weinig 
rekening hielden (ibid ) Het meest rekende men hen aan dat stropen 
voor hen geen 'vermaak', maar een broodwinning was, zodat het hen 
i yo om de buit, niet om de sport ging Het gebruik van wapens en geweld-
pleging jegens wetsdicnaren achtte men dan ook typerend voor de 
beroepsstropenj 
Sociale en ruimtelijke marginaliteit kenmerkt ook de bcrocpsstro-
pers sinds de Tweede Wereldoorlog In dejaren vijftig werden jagers 
opgeschrikt door toenemende grofwildstropery op de Velu we Naar 
schatting verdwenen daarjaarlijks meer reeen, herten en wilde zwijnen 
dan door de natuurlijke aanwas aangevuld werd (DNJ 1979 310-313) 
In jagers- en politiekringen was men het erover eens dat deze 'grove 
wildstropenj' beoefend werd door 'criminelen' uit de grote steden, 
met name Arnhem en Utrecht Arnhemse souteneurs uit het Spijker-
kwartier legden zich, naast de exploitatie van 'vrouwelijk schoon', toe 
op wildstropenj met auto's Een onderzoek naar de grofwildstropery 
heeft uitgewezen dat deze activiteiten zich in het tijdvak 1970-1974 
concentreerden op de Noordwcst-Vcluwc, rond de dorpen Putten, 
Ermelo, Nunspeet, Elspeet, Nykerk en Harderwijk (Van der Zalm 
1975 26) Uit deze gemeenten, naast Arnhem en Apeldoorn, waren 
ook de meeste grofwildstropers afkomstig Terwijl de lokale stropers 
in vroeger tijden vooral m de landbouw emplooi vonden, blijkt uit dit 
onderzoek dat Vcluwsc grofwildstropers voor een groot deel uit lagere 
stedelijke milieus afkomstig zijn 
De ontwikkelingen op de Veluwe doen vermoeden dat de stroperij 
na de Tweede Wereldoorlog meer een stedelijk dan een ruraal pro-
bleem is geworden, een vermoeden dat bevestigd wordt door veran-
deringen 111 de stroperij zoals die zich ook op andere gebieden hebben 
voorgedaan De ontwikkeling laat een patroon zien dat al voor de 
oorlog in de kiem aanwezig was m de grote steden in het westen van 
het land 'Krocglopers', 'inbrekers' en 'vechtersbazen' uit de Haagse, 
Amsterdamse en Haarlemse onderwereld stroopten al in dejaren der-
tig 111 de duinen tussen Noordwyk en IJmuidcn (DNJ 1985 22-23) 
Ook m Noord-Brabant waren de grote steden 'broedplaatsen' voor 
het nieuwe 'berocpsstropcrsgilde' In dejaren zestig staken bij de poli-
tic en onder jagers klachten over stropende 'woonwagenbewoners ' in 
Noord-Brabant de kop op Gemotoriseerde bendes, afkomstig uit de 
woonwagenkampen van Eindhoven en Helmond, hadden het vooral 
op de Kempen gemunt, een bosrijk gebied dat naast klemwild ook 
reeen herbergde, aldus viel in De Ktderlandse Jager te lezen (DNJ 1973 
277) De beruchte 'Kcmpcnbcndc', die dit gebied in de jaren zestig 
onveilig maakte, verwierf niet alleen naam door juwelenroof, maar 171 
ook door grootschalige stroperij. Kenmerkend voor deze stropende 
bendes was illegaal vuurwapenbezit en geweldpleging. Zo doen er 
geruchten de ronde dat sommige van deze bendes samenwerkten met 
knokploegen. Zij intimideerden politiemannen en jachtopzichters 
door hun honden dood te schieten, ruiten in te gooien en hun gezinsle-
den te bedreigen (DNJ 1973" 277; 1977: 649). De toename van het 
geweld en de groei van het aantal uit de onderwereld afkomstige stro-
pers was voor wctsdienarcn aanleiding om van de criminalisering van 
de stroperij te spreken. 
5 .6 . COMMERCIE EN STOER GEDRAG 
Na de Tweede Wereldoorlog ging de stroperij gepaard met een toene-
mende commercialisering Ofschoon het vervoer van en de handel in 
wild aan wettelijke beperkingen waren gebonden,1"' vonden stropers 
steeds voldoende afnemers voor hun buit. Dit geldt tot op de dag van 
vandaag. Een deel van het gestroopte wild komt terecht bij restaurants 
en pochers die het met de wet met zo nauw nemen.13 Naar schatting 
wordt echter tachtig procent van het hier te lande gestroopte wild m 
België verhandeld (Schetters 1979 159). Daar de jacht bij onze zuider-
buren vroeger dan hier opent, is daar de kans op controle op de her-
komst van wild gering. Symptoom voor de bloeiende handel is de 
opmerkelijke toename van de wildstropenj in Nederlandsejachtvelden 
zodra de jacht in België geopend wordt (ibid.). 
Zoals reeds aangestipt, richten moderne berocpsstropers zich vooral 
op grofwild (Van der Zalm 1975. 37). Niet alleen wordt het vlees van 
hert, ree en wild zwijn duurder verhandeld dan dat van haas en konijn, 
ook worden er door malafide préparateurs honderden guldens betaald 
voor de bijna volwassen embryo's van deze diersoorten. Het onder-
zoek van Van der Zalm heeft dan ook uitgewezen dat Vcluwsc grof-
wildstropers een voorkeur voor (drachtige) reegeiten aan de dag leg-
gen. Stroperij uit commercieel oogpunt is echter met beperkt tot het 
grofwild, maar strekt zich uit over verschillende in het wild levende 
diersoorten. In geprepareerde staat zijn vooral jonge dieren gevraagd 
als decoratie in huis. Daarnaast neemt ook de handel in levend wild een 
hoge vlucht (E>NJ 1987: 402-403). Afnemers zijn met alleen de talrijke 
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teken van distinctie zien om m hun tuin levend wild te houden Wel 
het meest bekende voorbeeld zijn volières waarin niet alleen zang-
maar ook roofvogels worden aangetroffen (Schetters 1979 188 e ν ) 
In tegenstelling tot de associaties die de aanduiding 'harde stroperij' 
wekt, ontbreekt het de bcroepsstroperij geenszins aan spelelementen 
Zoals verschillende politiemannen en jachtopzichters bevestigden, 
stropen 'kampbewoners ' in het algemeen niet voor de pot of voor de 
verkoop O m aan geld te komen weten zij lucratiever dmgen aan te 
pakken, merkte een van mijn informanten op Veeleer gaat het bij de 
stroperij om een krachtmeting tussen de mannen uit een kamp of 
tussen bendes uit verschillende kampen Een politieman, werkzaam bij 
de veldpolitie, gebruikte hiervoor de term 'recreatieve stroperij' 
'Wil je daar een naam hebben, wil je de volgende dag gewoon m de grond Ze 
prestige op het kamp, moet je een goede gaan daarmee showen Als die kerels 's 
stroper zijn Goed wil zeggen met zo ochtends thuiskomen, tjonge, dan gaan 
veel wild mogelijk thuiskomen. Iemand die kofferdeksels open en komt het hele 
die m een nacht vijftig konijnen schiet en kamp naar de vracht kijken En dan 
daarmee thuiskomt, nou, die wordt daar komen die verhalen los, hoc ze de politic 
als een hele kerel bekeken Ze doen het te pakken hebben genomen ' 
niet om die beesten te eten, ze stoppen ze 
Stropers zijn ook uit andere, vaak stedelijke randgroepermgen afkom­
stig Zoals ik uit de tussen 1967 en 1985 opgemaakte processen-verbaal, 
die ik aantrof in de administratie van een jachtopzichter, kon opma­
ken, waren de geverbahseerden veelal afkomstig uit zogenaamde 
'volkswijken' van grotere steden Vrijwel alle aangehouden mannen 
hadden zich aan illegaal vuurwapenbezit schuldig gemaakt Andere 
opvallende kenmerken van deze stropers vormden hun beroepsstatus 
en leeftijd de mecsten waren ongeschoolde arbeiders of 'zonder be­
roep', zoals het in de verbalen heet Hun gemiddelde leeftijd lag tussen 
de zestien en vijfentwintig jaar ' 4 Ook het eerder aangehaalde onder­
zoek van Van der Zalm (1975 49) heeft uitgewezen dat de jonge 
leeftijdscategorieën van twintig tot dertigjaar ruim vertegenwoordigd 
waren onder de Veluwse grofwildstropers Onder jonge mannen is het 
met ongebruikelijk door 'stoer gedrag' onderlinge rivaliteiten uit te 
vechten en status te verwerven Onder adolescenten zijn wetsover-
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of bendes Opvattingen over mannelijk gedrag spelen hierbij eveneens 
een rol Het zith wapenen met stiletto's, windbuksen of floberts, 
nachtelijke strooptochten, soms met gestolen auto's, verzet tegen 
jachtopzichtcrs en politic kunnen iemands reputatie als 'flinke kerel' 
binnen de subtultuur van jongeren vestigen l 5 
5 7 STRIJD TEGEN DE 'HARDE STROPERIJ' 
Jachtopzichtcrs stonden vrijwel machteloos tegenover de georgani­
seerde autostropenj en de gewelddadige bendes Leidende figuren m 
KNjv-knng verhieven hun stem om bij de overheid op hulp aan te 
dringen (DNJ 1953 307-310, 19^4 S11-S13) Oc in 19S4 ingestelde 
nieuwe Jachtwet kwam hen daarbij te hulp Zoals we gezien hebben, 
bevatte deze ccn natuurbcschcrmingsgcdachte Stroperij belemmerde 
jagers hun 'jachtplicht' na te komen en diende daarom bestreden te 
worden, aldus het belangrijkste argument van de KNJV 
hen doorslaggevend bewijs van de 'verderfelijke' invloed van de 
stroperij leverde de achteruitgang van het grofwild op de Vcluwe In 
KNjv-knng heeft men erop gewezen dat de bestrijding van de harde 
stroperij niet enkel als ccn 'hcrcnbclang' gezien mag worden, al vorm­
de de grofwildjacht een enclave die slechts voor weinige, gefortuneer­
de jagers toegankelijk was Het Veluwse grofwild, en met name de 
herten, werd door veel mensen als een nationaal bezit beschouwd 
Vandaar dat vooraanstaande jagers gehoor kregen toen ze de nood­
kreet slaakten dat 'het einde van het Veluwse hert nabij leek' (I>NJ 
1979 З Ч ) Oc minister van Justitie stelde ccn commissie 111 die een 
oplossing moest aandragen voor het probleem van de harde stroperij 
Dit resulteerde in de uitbreiding van het korps rijkspolitie met ccn 
speciale veldbrigade, de zogenaamde veldpolitie 
In 19 5 5 werd kolonel De Beaufort1 belast met de oprichting van 
de veldbrigade Hij selecteerde vrijwilligers bij de rijkspolitie in het 
hele land ( D N J 1979 311), de meestcn afkomstig uit boeren- ofjacht-
opzichtcrsgezinncn, velen in het bezit van een jachtakte Bij haar op­
richting telde de veldbrigade twaalf man en zes politiehonden Ze 
werd geïnstalleerd in het Aardhuis te Hoog Soercn, het voormalige 
jachtchalct van koning Willem in , en richtte haar inspanningen op het 
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jachtbngadc boekte, afgemeten aan de 'karrcvrachtcn' van m beslag 
genomen vuurwapens, vanginstrumenten en de opgemaakte verbalen, 
resulteerde in een uitbreiding van de veldpolitie. In 1958 werden er 
twee vaste detachementen geïnstalleerd in het door stropers geteisterde 
Noord-Brabant, namelijk m Boxtel en Zundert. Later werden daar 
nog de detachementen Ommen, Zeist, Maasbracht en Hanswecrt aan 
toegevoegd. De zeven detachementen beschikten in 1981 in totaal over 
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In tegenstelling tot hun broodheren stonden particuliere jachtop-
zichters in de jaren vijftig argwanend tegenover de veldpolitie (DNJ 
1987: 177). Concurrentievrees was hier niet vreemd aan. Zoals wc in 
het vorige hoofdstuk hebben gezien, was voor veel jachtopzichters het 
succes op het terrein van de stroperijbestrijding van belang voor hun 
reputatie in de lokale samenleving, de houding van hun broodgever en 
hun inkomsten. Zij ontvingen immers vaak een premie voor gepakte 
stropers en gelichte strikken. Met de komst van de veldpolitie dreigde 
deze bron van aanzien en inkomsten voor een deel verloren te gaan. 
Bovendien lag de relatie tussen jachtopzichters en overheid (politie 
en justitie) vanouds gevoelig. Jachtopzichters voelden zich door beide 
instanties niet helemaal serieus genomen. Sinds het begin van deze 
eeuw klaagden jachtopzichters, vaak bij monde van hun broodheren, 
niet alleen over de geringe straffen die rechters aan stropers oplegden,17 
maar ook over moeilijkheden bij het verkrijgen van de aanstelling als 
onbezoldigd opsporingsambtenaar en over de beperkingen waaraan zij 
in de uitoefening van hun bevoegdheid onderworpen waren. ' 
De ambtenaren en velddicnstassistentcn van de veldpolitie kampten 
niet met dergelijke problemen. Niet alleen konden zij zelfverzekerder 
tegen stropers optreden omdat zij het politie-apparaat achter zich wis-
ten, maar zij beschikten ook over een betere scholing en technische 
uitrusting. In de jaren vijftig, toen de meeste jachtopzichters nog per 
fiets surveilleerden, was de veldpolitie al gemotoriseerd, vandaar de 
aanduiding 'Vliegende Brigade'. O m gelijke tred te houden met de 
uitrusting van hedendaagse stropers, is de veldpolitie thans met alleen 
toegerust met terreinwagens maar ook met communicatiemiddelen, 
infraroodkijkers en moderne wapens. Zoals uit het jaaroverzicht van 
de veldpolitie van 1976 naar voren komt zijn nu ook stropers voorzien 
van een moderne technische uitrusting. Zo werden er in 1976 onder 
andere 24 auto's in beslag genomen, twee portofoons, 267 geweren en 175 
buksen, 95 vuistvuurwapens, 223 vuurwapcnondcrdelen en 21 slag- en 
steekwapens (DNJ 1977 647) 
De veldpolitie heeft de laatste jaren moeite de stroperij de baas te 
blijven Dit heeft niet alleen te maken met de omvang en geweldda-
digheid ervan, maar ook met de beperkte mankracht van de deta-
chementen, die getroffen 7ijn door de bezuinigingen bij het Rijk, 
waardoor uitbreiding van het korps en modernisering van de uitrus-
ting achterwege blijven (Beekhuis 1986 9-11) Een andere factor die 
het werk van de veldpolitie bemoeilijkt is de taakverzwaring die zich 
gedurende de laatste tien jaar heeft voorgedaan De 'jachtbngade' van 
weleer, enkel opgericht om stropen tegen te gaan, heet nu 'milicupoli-
tie' Zoals de Politiewet vermeldt, is haar taak de 'handhaving van het 
milieubeschermingsrecht' (ibid ) Een gevolg hiervan is dat de veldpo-
litie illegale fuiken licht, volières controleert, lijmstokken raapt, clan-
destiene préparateurs opspoort, het uitsteken van beschermde planten 
bekeurt, waterverontreiniging, illegale mest- en afvallozing en mis-
bruik van bestrijdingsmiddelen traceert (ibid , DNJ 1977 647) Deze 
taakuitbreiding is ongetwijfeld een strategische zet om tegemoet te 
komen aan de veranderde houding ten aanzien van de jacht bij de 
overheid en in de samenleving als geheel Niet toevallig viel de opkomst 
van de benaming 'milicupolitie' samen met de opkomst van de geor-
ganiseerde anti-jacht-beweging De veldpolitie heeft zeer goed beseft 
dat het steeds moeilijker zou worden om subsidies te verkrijgen enkel 
voor het vangen van stropers Dit wordt door velen als jagcrsbelang 
gezien Handhaving van de miheubcschcrmingswet daarentegen dient 
met alleen het algemeen belang, maar past ook 111 het hedendaagse 
denken over natuur en milieu Niettemin wordt de veldpolitie nu met 
opheffing bedreigd 
In de tweede helft van deze eeuw is een herdefiniëring van taken 
ook voor hetjachttoezicht kenmerkend geweest Len gevolg hiervan is 
dat er geen echte specialisten voor de stropcnjbcstnjding meer bestaan 
Sinds de oprichting van de veldpolitie in 1955 zijn dan ook steeds meer 
groeperingen betrokken geraakt bij de stropcrijbestnjdmg Vclddicnst 
is vanouds een onderdeel van het takenpakket van de rijkspolitie, maar 
heeft steeds een lage prioriteit gekregen bij het korps Andere zaken 
werden belangrijker gevonden, temeer daar de resultaten van het op-
sporen van 'jachtdeheten' in vergelijking met de investering in tijd en 
ij^ mankracht relatief gering waren (DNJ 1985 35) Er komt echter veran-
dering in deze houding Zoals valt op te maken uit een artikel 111 De 
Nederlandse Jager (1985 35), geschreven door een politieman, is er bij 
de ambtenaren van de rijkspolitie steeds meer belangstelling voor de 
vclddicnst waar te nemen Deze constatering staat niet op zichzelf, 
maar wordt bevestigd door een aantal van mijn informanten die werk-
zaam zijn bij de rijkspolitie Vclddicnst, en daaronder wordt dan niet 
zozeer de controle op naleving van de eerder genoemde natuurbe-
schermingswetten en milieuwetten verstaan maar vooral het tegen-
gaan van stroperij, is vooral in trek bij jongere ambtenaren Als motief 
geven zij unaniem dat zij deze taak als een belangrijk aspect van de 
bestrijding van criminaliteit zien, te belangrijk om over te laten aan het 
kleine aantal mannen van de veldpolitie en welwillende, maar slecht 
toegeruste burgers 
Juist deze laatstcn gaan zich echter steeds actiever met de stropenj-
bcstnjding bemoeien Vooral kleine jagers die geen jachtopzichter 
kunnen bekostigen, organiseren zich om maatregelen tegen stropers te 
nemen Zo bestaan er al enkele 'bewakingsnngcn' in het land, op-
gericht door een aantal jagers van naburige jachtterreinen, die om 
beurten in eikaars veld posten Dat het daarbij tot confrontaties met 
stropers kan komen, achten de jagers meestal geen bezwaar 
Zo vertelde een boerjager uit het tegen een vrachtwagen zij sloegen over 
Brabantse mij dat hij en zijn buren al de kop en kwamen in een sloot terecht 
menige spannende achtervolging van De politic werd gewaarschuwd, en een 
autostropers over de dijken hebben van de inzittenden moest per ambulance 
meegemaakt Slechts enkele dagen voor worden afgevoerd Mijn informant ging, 
ons gesprek had hij in samenwerking met gedreven door nieuwsgierigheid, een 
een buurjager jongens van het kamp' in kijkje nemen Bang dat de politie van 
een grote 'Amerikaan' klem gereden Zij zijn betrokkenheid op de hoogte zou 
ontsnapten in hun auto over een weiland komen, reed hij 'met een onschuldig 
Toen zij vol gas en met piepende banden gezicht en aangepaste snelheid' langs de 
de hoofdweg opdraaiden, botsten zij plek van het gebeuren 
De politie acht dit uitvloeisel van de privatisering van hetjachttoezicht 
onwenselijk, dit zou immers betekenen dat jagers het recht in eigen 
handen nemen (DNJ 1969 277-278, 1981 790). Men pleit liever voor 
een nauwere samenwerking tussen jagers en politie Zo worden jagers 
aangemoedigd zich van een contactpersoon op het plaatselijke politie- 177 
bureau te verzekeren en deze op de hoogte te brengen van de gebeurte-
nissen in het jachtveld Ook zouden jagers als 'informanten' voor de 
politie kunnen fungeren, bij voorbeeld door de kentekens van in het 
veld gesignaleerde voertuigen te noteren en door te geven aan de 
contactpersoon (DNJ 1985 3s) 
Dit neemt met weg dat met name de nieuwe samenwerkingsver-
banden tussen jagers de privatisering van de stroperijbcstrijding in de 
hand werken In dit verband verdienen de wildbehccrecnhcdcn en 
lokale jachtveremgingen bijzondere aandacht Zoals we in het vorige 
hoofdstuk gezien hebben nemen deze organisaties het jachttoczicht 
vaak voor eigen rekening Voor de daarbij betrokken dccltijd-jacht-
opzichtcrs, toezichthouders en 'assistenten' vormt dit een strategie om 
toegang te krijgen tot de jacht Anders dan in jachtvelden, waar de 
jagers slechts gedurende de jacht, dus incidenteel, aanwezig zijn, her-
bergen deze samenwerkingsverbanden, en dat geldt in het bijzonder 
voor de lokale jachtveremgingen, jagers die woonachtig zijn in de 
plaatselijke gemeenschappen Niet alleen zijn zij snel ter plekke als er 
stropers gesignaleerd worden, ook zijn zij fel gekant tegen de beroeps-
stropers en criminelen die, zoals eerder al ter sprake kwam, inbreuk 
maken op plaatselijke gedragscodes ten aanzien van natuurgcbruik 
Zoals ik van verschillende informanten heb vernomen, betrekken ja-
gers lokale stropers in de strijd tegen de professionele en criminele 
stroperij Soms laat men oude stnkkcnzcttcrs ongemoeid op voor-
waarde dat zij de jagers op de hoogte houden van nachtelijke activitei-
ten in het veld, autokentekens noteren en zo mogelijk de 'daders' 
identificeren Daarnaast hebben veel jachtveremgingen en wildbchccr-
eenheden inmiddels een eigen bewakingsdienst ingesteld Dit initiatief 
wordt gesteund door het Jachtfonds dat wildbeheereenheden subsidie 
voor de aanschaf van communicatiemiddelen verstrekt Volgens jagers 
heeft een regelmatige surveillance in het veld tot gevolg dat de strope-
rij ter plekke afneemt, omdat stropers naar onbewaakte velden uit-
wijken De privatisering van de stroperijbcstrijding ligt vanuit het per-
spectief van de kleine jagers bekeken in het verlengde van het veel 
geciteerde wild- en faunabeheer Het is echter zeer de vraag of de 
motieven van de betrokken jagers en politiemensen slechts door de 
eisen van de Jachtwet gevoed worden, of dat de aantrekkingskracht 
van de stroperijbcstrijding schuilt in het spelelement dat daarin zit 
ι?« 5 8 MENSENJACHT 
Voor de lokale stropers schuilde de aantrekkelijkheid van hun 'stieke­
me' activiteiten in het spelelement, de positie van jager en gejaagde De 
vraag is of ook jachtopzichters de confrontaties met lokale stropers in 
termen van een spel ervoeren O m een stroper te pakken, moesten 
jachtopzichters zich met hem identificeren, zijn gedrag anticiperen, de 
omgeving met zijn ogen waarnemen Zo was een jachtopzichtcr jager, 
en de stroper was zijn menselijke 'prooi' Stropenjbestrijding omvat 
dan ook het aspect 'mensenjacht', of zoals een wctsdicnaar zei 
'Als politieman staat men ten opzichte gaan het veld in om hun uiterste best te 
van de stropers nu juist zó als de jager doen met platzak thuis te komen' 
ten opzichte van zijn wild, nl beiden (DNJ 1954 271) 
De rollen van jachtopzichtcr en stroper leken niet alleen op elkaar, ze 
waren ook complementair Beiden waren vertrouwd met hetzelfde 
terrein, bespiedden hetzelfde wild, observeerden geduldig zijn leefwij-
ze en gingen met list te werk om het te bemachtigen (Bromberger &. 
Dufour 1982 360) Het sociale spel waaraan beide categorieën deelna-
men, veronderstelde gedeelde waarden en normen een spel kan im-
mers alleen gespeeld worden als de partyen dezelfde regels 111 acht 
nemen 
De bcroepsstropenj maakte inbreuk op de regels van dit spel Niet 
alleen maakten de daarbij gebruikte technieken geen deel uit van de 
lokale stroperstraditie, ook druiste de commerciële instelling van haar 
beoefenaren 111 tegen lokale waarden Traimond (1984 357) is van 
mening dat de confrontatie tussen wctsdicnarcn en bcrocpsstropers 
ontbloot is van spelelementen Inderdaad duidt de terminologie die 
met de bestrijding van de harde stroperij in Nederland ingang vond 
meer op oorlog dan op spel De schrijvende jagerschte noemde bc-
rocpsstropers 'tweebenige belagers' van het wild, vrijbuiters (DNJ 
1940 344), de 'natuurlijke tegenstanders' van jagers (DNJ 1963 14) 
Een jachtopzichtcr vergeleek de confrontatie tussen bendes stropende 
Urkers en jachtopzichters in de Noordoostpolder (eind jaren veertig) 
met een 'treffen van twee legers' (DNJ 1984 214-215) 
De felheid waarmee jagers zich tegen de moderne bcrocpsstropers 
verzetten, doet denken aan het vijandbeeld dat de vechtende partijen 
zich in een oorlog van elkaar vormen. 'De tegenstander' wordt in 179 
juridisch, sociaal en moreel opzicht inferieur verklaard en 'ontmense-
lijkt'. Huizmga (1938: 12S) heeft erop gewezen dat m een strijd ver-
wikkelde groepen, die de menselijke status van de ander ontkennen, 
met meer eikaars tegenspelers zijn, maar eikaars vijanden; het spel is 
veranderd in krijg 
Jagers laten met na erop te wijzen dat stropers in al hun doen en 
laten de negatie van jagers vormen. Zij vertegenwoordigen hun nega-
tieve zelfbeeld. Jagers onderscheiden zich van stropers 111 de mate waar-
in zij dc jachtwet en de erecode van de jacht naleven Terwijl jagers 
binnen een strikt afgebakend territorium jagen waarvan de grenzen bij 
de wet beschermd worden, bekommeren stropers zich daar met om. 
Maar ook hier moeten wij differentieren. In tegenstelling tot lokale 
stropers die territoriaal gebonden zijn en slechts plaatselijke grenzen 
overtreden, verplaatsen berocpsstropers zich over grote afstanden, zo-
dat men terecht kan stellen dat zij op nationaal niveau opereren. Jagers 
zijn gebonden aan wettelijk vastgestelde jachtseizoenen, worden 
geacht tussen zonsopgang en zonsondergang te jagen en de zondags-
rust in acht te nemen Stropers trekken zich niets aan van de wettelijke 
jachtseizoenen Lokale stropers nemen een 'gesloten tijd' in acht, na-
melijk de periode waarin het wild jongen heeft. Berocpsstropers daar-
entegen jagen het hele jaar door (Van der Zalm 1975. 39). Stropers 
ontplooien hun activiteiten vooral 's nachts en op zondagen, met name 
dan wanneer jagers niet in het veld aanwezig zijn. In de ogen vanjagers 
vormt de jacht met het geweer de enig legitieme wijze die de bena-
ming jacht verdient Stropers passen verschillende technieken toe en 
gebruiken verschillende hulpmiddelen. Voor zover stropers gebruik 
maken van een geweer, doen zij dat op een wijze die indruist tegen de 
gedragsregels die jagers daarbij in acht nemen. Jagers die hun identiteit 
ontlenen aan het jagen voor hun vermaak betichten stropers van het 
stropen voor de pot of voor de handel, wat in hun ogen lage motieven 
zijn. Alleen lokale stropers worden volgensjagers gedreven doorjacht-
passie. De moderne stropers ontberen met andere woorden, de be-
scherming van een in de jagerswereld legitiem geachte erecode 
Associaties met oorlog wekken ook de middelen waarmee de vij-
andige partijen vechten Landen die oorlog voeren recrutcren soldaten, 
die zij bewapenen en uniformeren. In het jachttoczicht heeft zich een 
vergelijkbare ontwikkeling voorgedaan. Zoals wc 111 het vorige hoofd-
i8o stuk gezien hebben, voorzagen jachtopzichters zich van dt symbolen 
van de legitieme gezagdragers uniform, wapens en legitimatiebewijs 
Bovendien werden na de Tweede Wereldoorlog ten behoeve van de 
stroperij best rijd ing mannen gerecruteerd die uit hoofde van hun func-
tie al gewapend en geüniformeerd waren, namelijk politiemensen Met 
de opkomst van wildbeheereenheden en lokale jachtverenigmgen zette 
deze trend zich ook onder jagers door De wijze waarop in sommige 
gevallen de particuliere surveillance is georganiseerd doet denken aan 
een militaire patrouille Zo kleden sommige jagers zith in camou-
flagepakken en bewapenen zij zich met mes, jachtgeweer en een pa-
troncngordcl die zij als guerrillastrijders schuin over borst en rug dra-
gen Zij rijden rond in terreinwagens voorzien van mobilofoon en 
zwaailicht Terwijl de confrontatie tussen lokale stropers en jachtop-
zichtcrs het karakter van een sportieve competitie had, is de strijd 
tussen jagers en beroepsstropers harder en gewelddadiger geworden 
De vechtende partijen gebruiken wapens tegen elkaar, wat het leven 
heeft gekost aan enkele jachtopzichters, politiemannen en stropers 
(DNJ 1979 312) Beroepsstropers en met name zogenaamde'recreatie-
ve stropers' geven zich zelden zonder verzet over Ze trachten koste 
wat het kost te ontsnappen, desnoods door op politiemannen m te 
rijden Aangezien zij vaak cen strafblad hebben staat bij een aanhou-
ding voor hen meer op het spel dan een bekeuring voor een jacht-
wetovertredmg De strijd wordt met alle middelen gevoerd, de ge-
dragsregels die de confrontatie tussen lokale stropers en jachtopzichters 
kenmerkten, zijn nu uit de relatie tussen wctsdienaren en stropers ver-
dwenen De wctsdienaren op hun beurt hebben hun gedrag aangepast 
aan het gewijzigde karakter van de stroperij en pakken stropers niet 
met fluwelen handschoenen aan Een politieman die enkele jaren veld-
dienst had verricht, merkte in een gesprek met mij op dat het er bij de 
veldpolitie nogal ruw aan toe gaat Schermutselingen met stropers, 
schiet- en knokpartijen, wilde achtervolgingen met de auto, het stcl-
Icrf van stropers met honden zijn aan de orde van de dag 
In officiële bronnen wordt het tegengaan van stroperij gepresen-
teerd als bestrijding van criminaliteit en dierenmishandeling Dit 
neemt met weg dat de confrontatie met stropers voor jagers, jacht-
opzichters en politiemensen een grote aantrekkingskracht heeft Zij 
worden met afgeschrikt door het risico daarbij gewond te raken of 
zelfs gedood te worden Integendeel, dit gevaar lijkt de aantrekkings-
kracht nog te verhogen Het is immers een kenmerk van spelen dat zij 181 
aan aantrekkingskracht winnen naarmate er meer 'op het spel staat' 
S y QUI SI FOR CXCITEMENl 
In de loop van deze eeuw heeft de stroperij ingrijpende veranderingen 
ondergaan De lokale stroperij in de eerste helft van deze eeuw was een 
plaatselijk gebonden, kleinschalig en incidenteel verschijnsel, beoefend 
door de lagere strata van de plattelandsbevolking van vrijwel alle leef-
tijden De professionele en 'recreatieve' stroperij van vandaag heeft een 
nationale, zelfs grensoverschrijdende reikwijdte, wordt grootschalig 
beoefend door overwegend jonge mannen afkomstig uit de lagere 
milieus 111 stedelijke (en daarnaast ook rurale) gebieden Veranderd is 
ook de motivatie van stropers Lokale stropers stroopten slechts voor 
een deel voor de pot; belangrijker was de sportieve krachtmeting zo-
wel met het wild als met de wetsdienarcn Bcrocpsstropcrs hebben 
vooral commerciële doeleinden op het oog, de marginalen daarente-
gen zoeken de confrontatie met jachtopzichters en politie Wetsover-
tredingen, geweldpleging en botsingen met wetsdienarcn maken deel 
uit van de cultuur van sommige randgroepenngen in onze samen-
leving Stroperij is in de sociale hiërarchie gedaald Van maatschap-
pelijke acceptatie kan nu geen sprake meer zijn, ook met op het platte-
land 
Jacht en stroperij hebben zich in tegengestelde richtingen ontwik-
keld, althans voor wat betreft de sociale en regionale achtergronden 
van haar beoefenaren In de eerste helft van deze eeuw hadden de 
toonaangevende kringen in de jagcrswercld een 'nationaal' karakter. 
Zij vormden een exclusieve groep, die de dominante jachtcultuur in 
Nederland vertegenwoordigde Deze krmg xs met verdwenen, maar 
heeft in de tweede helft van deze eeuw lokaal georiënteerde jagers 
naast zich moeten accepteren, jagers die afkomstig zijn uit allerlei so-
ciale groeperingen en die woonachtig zijn op het platteland. 
Schematisch kunnen de veranderingen in stroperij en jacht als volgt 
worden weergegeven 



























Jachtopzichtcrs hebben door de veranderingen in de stroperij en in de 
jacht een functieverlies geleden. Met name de particuliere jachtop-
zichtcrs staan, als enkeling zonder de steun van een organisatie die 
mankracht en technische uitrusting biedt, hulpeloos tegenover de stro-
perij. Deze is nu geen jachtwetovertreding meer die zich beperkt tot 
een aantasting van het jachtgenot van een klein aantal jagers. Jacht-
opzichtcrs dreigen steeds hun bevoegdheden te overschrijden als zij 
tegen de stropers van nu optreden. Geweldgebruik door particulieren 
maakt inbreuk op het gcwcldmonopohe van de staat; vandaar dat de 
politic slechts aarzelend opsporingsbevoegdheid aan niet-korpsleden 
verstrekt, en vandaar ook dat zij voor een deel de stroperijbcstrijding 
zelf ter hand heeft genomen. 
Thans ondergaat het jachttoezicht een toenemende privatisering, 
die zich uitstrekt tot de stroperijbcstrijding. Deze ontwikkeling wordt 
mede gestimuleerd doordat zowel de professionele jachtopzichtcrs als 
de veldpolitie onder druk van de publieke opinie hun aandachtsveld 
moesten verbreden. Zij houden zich nu bezig met het milieubeheer in 
de brede betekenis van het woord. In de ogen van jagers komt hier-
door de stroperijbcstrijding in de verdrukking, zodat zij zich genood-
zaakt zien zelfhulp te organiseren. 
Dit is een opmerkelijke ontwikkeling die de ingrijpende wijzigin- 183 
gen weerspiegelt in de positie van jagers in onze samenleving Heer-
jagers in de eerste helft van deze eeuw namen distantie ten aanzien van 
andere groeperingen in acht Door de zorg voor het jachtveld toe tc 
vertrouwen aanjachtopzichters kwamen zij zelden in contact met stro-
pers Vanuit deze afstand keken zij weliswaar neer op deze categorie, 
doch oordeelden zij mild over de lokale strikkcnzctters Zij herkenden 
in hun motieven zelfs een gevoel voor sportivitcit en passie Sinds 
(lokale) jagers de bestrijding van de stroperij voor eigen rekening ne-
men, is de fysieke afstand tussen hen en stropers kleiner geworden 
Jachtopzichters als intermediair en tevens buffer tussen beide catego-
rieën zijn aan het verdwijnen De felheid waarmee jagers zich tegen 
stropers keren is evenwel toegenomen 
Met de toename van het aantal jagers zijn de jachtmogchjkhcden 
schaarser geworden Niet alleen moeten meer jagers minder jacht-
terreinen met elkaar delen, ook moeten zij zich aan toenemende wette-
lijke beperkingen onderwerpen Met name de nieuwe categorieën zijn 
daar de dupe van Juist deze categorieën worden er het hardst door 
getroffen In vergelijking met de gevestigde jagersclitc behelst de jacht 
voor de nieuwe categorieën meer 'werk' en minder 'plezier' Het hoeft 
dan ook geen verwondering te wekken dat juist 111 kringen van kleine 
jagers de jacht op stropers een welkome aanvulling wordt geacht Net 
als jachtinvitaties of het paying-guert-system vormt de stropcrijbestnj-
ding een strategie om de jachtmogchjkhcden uit te breiden Door 
wettelijke beperkingen nemen bovendien de mogelijkheden af om 
daar met behulp van kunstmatig ingrijpen iets aan te doen, zodat de 
jacht voor veel jagers aan aantrekkingskracht heeft ingeboet Dcjaclit 
op stropers is avontuurlijk, zelfs gevaarlijk, en compenseertjagers voor 
het verlies aan vrijheden die 7ij door allerlei recente veranderingen 
hebben geleden Daarnaast sluit het aspect van 'het recht in eigen han-
den nemen' aan bij de idealen van vrijheid en autonomie die sterk 
leven onder de mannen van het 'Groene Gilde' Dat zij daarbij grote 
risico's lopen voor lijf en leden en op de rand van de illegaliteit balan-
ceren, verhoogt de aantrekkingskracht alleen maar Hierin schuilt een 
clement van vrijbuitenj dat door wettelijke reglementering uit de lega-
le jachtbcocfening vrijwel geheel verdwenen is 
Het opvoeren van de spanning hebben Elias en Dunning quest for 
excitement genoemd Naarmate het samenleven van mensen meer ge-
184 reglcmentccrd raakt en tot sleur verwordt, naarmate het dus unexciting 
wordt, trachten mensen compensatie te vinden in spannende vrijetijds-
bestedingen Niet alleen jagers zijn op zoek naar een 'spannende ont-
spanning' Zoals we gezien hebben schuilt dit aspect ook in vrijwel alle 
vormen van stropen De romantisering van de stroperij 111 de Neder-
landse folklore hangt nauw samen met tiie quest for excitement Stropers 
blijven aanleiding geven tot legendevorming, voor een deel omdat zij 
doea waarvan menig man welcens droomt, maar waarvoor in zijn 
geordend leven geen kans is een avontuurlijk bestaan, vrijbuiten en 
verzet tegen de gevestigde orde In hoeverre ideeën zoals vrijheid, 
autonomie en mannelijkheid tot uitdrukking komen in de beeldvor-
ming van jagers omtrent de dieren waarop zij jagen, zal in het volgen-
de hoofdstuk worden behandeld 
HOOFDSTUK 6 i8s 
Wild 
6 I INLEIDING 
In tegenstelling tot de onder veel met-jagers gangbare opvatting dat 
'jagers op alles schieten wat beweegt' (DNJ 1987 195), zijn voor jagers 
met alle in het wild levende dieren als jachtobject geschikt Uit de 
grote verscheidenheid van diersoorten selecteren zij slechts enkele, die 
zij met de term 'wild' aanduiden 'Wild ' is een begrip dat in de jagers-
wereld een specifieke invulling krijgt, die met overeenkomt met an-
dere gangbare omschrijvingen ' 
Jagers verzorgen en beschermen het wild, richten voeder- en drink-
plaatsen in, leggen beschuttende dekking" aan, bestrijden de natuur-
lijke vijanden van het wild en fokken wild om het uit te zetten I Iicr-
door dringt zich een vergelijking met de status van huisdieren op 
Jagers zijn echter de mening toegedaan dat zij op 'in het wild levende' 
dieren jagen die in de 'vrije' wildbaatf leven I lalf tamme dieren 
achten zij voor de jacht ongeschikt Jagers laten met na te benadrukken 
dat zij door 'liefde voor de natuur' in het algemeen en 'liefde voor het 
wild' in het bijzonder gedreven worden Dit kan ze er niet van weer-
houden de meeste wildsoorten als eetbaar te classificeren Voor veel 
mensen sluit liefde voor een dier, in het bijzonder voor de alle mense-
lijke zorg genietende 'troetel- en hobbydiercn', consumptie van het 
vlees uit Zij walgen van de gedachte hun viervoetige of gevederde 
'vrienden' te verorberen "Jagers daarentegen doden en consumeren de 
dieren die zij verzorgen en 'liefhebben' 
Voor veel met-jagers is de wijze waarop de mcns/dicr-vcrhouding 
in jagcrsknng gestalte krijgt problematisch Aanhangers van de anti-
jacht-bcwcging vcrwijtcnjagcrs 'hypocrisie' en 'valse sentimentaliteit' 
Jagers ontkennen de ambivalentie in hun houding en gedrag ten aan-
zien van de dieren met 7ij wijzen erop dat deze ambivalentie inherent 
is aan de jacht ' In deze bespiegelingen wordt evenwel geen aandacht 
besteed aan de vraag waarom in het doen en denken van jagers slechts 
186 specifieke soorten uit de grote verscheidenheid van in het wild levende 
dieren centraal staan 
In dit hoofdstuk zal ik trachten een antwoord op deze vraag te 
geven Door na te gaan welke diersoorten jagers als wild classificeren 
en waarom zij juist op deze en niet op andere jacht maken, wil ik hun 
classificatieschema ontrafelen en de daaraan ten grondslag liggende 
criteria analyseren Alvorens in te gaan op de conceptvorming van 
jagers, wil ik de definitie van wild in de Jachtwet nader bekijken 
Daarin worden immers de grenzen aangegeven waarbinnen het classi-
ficatieschema van jagers legaal is De relatie tussen de in de Jachtwct 
gehanteerde definitie en de conceptvorming van jagers verdient daar-
om nader te worden belicht De verschillen en overeenkomsten tussen 
beide classificatieschema's attenderen ons op de aspecten die de jacht 
voor jagers werkelijk aantrekkelijk maken 
6 2 ONTWIKKELING VAN DE CATEGORIE ' W I L D ' IN DE 
JA( H l WbTTLN 
Wat is wi ld ' Deze vraag lijkt op het eerste gezicht eenvoudig te be-
antwoorden In de Jachtwct worden de diersoorten die in Nederland 
mogen worden bejaagd met naam genoemd De dieren in de Jachtwct 
vormen slechts een klein gedeelte van alle in het wild levende dieren 
Veel andere soorten zijn door andere wetten beschermd 4 De huidige 
Jachtwet (1977) onderscheidt vier subcategorieën waaronder een be-
perkt aantal specifieke diersoorten geclassificeerd worden In tabel 1 op 
pp 188-189 l s deze indeling weergegeven en in tabel 2 (pp 190-191) de 
tijd van het jaar waarin dejacht op de verschillende soorten geopend is 
De in de Jachtwct (Kramer 1983 35-38) genoemde wildsoorten mo-
gen met zonder meer bejaagd worden Voor de meeste soorten is een 
jachtseizoen ingesteld dat verschillend naar wildsoort door de minister 
van Landbouw bij uitvoeringsbeschikking wordt vastgesteld s Deze 
jachtseizoenen zijn in heel Nederland uniform Een aantal wildsoorten 
is van deze regeling uitgezonderd, waaronder het grofwild Slechts een 
zeer beperkt aantal diersoorten mag in principe het hele jaar door 
bejaagd worden ' 
N1 Gl NTIhNOr-EEUWSl J A ( H I W L i r E N 187 
Een vergelijking van de opeenvolgende jachtwetten in deze eeuw laat 
zien dat de daarin gehanteerde classificatie van dieren veranderingen 
heeft ondergaan Niet alleen werden nieuwe diersoorten aan de wet 
toegevoegd terwijl sommige verdwenen, ook zijn de termen gewij-
zigd, waarmee deze soorten in de Jachtwct werden aangeduid. In de 
ncgentiende-eeuwse jachtwct ten van 1814, 1852 en 1857 werden 
slechts herbivore, en daarom eetbaar7 en nuttig geachte dicrsooitcn als 
wild omschreven. Reeen en herten genoten bijzondere bescherming; 
deze dieren werden met de termen 'edel' en 'hoog wild' aangeduid 
(Hermans 1947: 97, 154), termen met een aristocratische connotatie. 
De jacht daarop bleef voorbehouden aan de vorst en enkele adellijke 
heren (Pclzers 1987: 36-44)." 
De natuurlijke vijanden van het jachtwild, de roofdieren, werden 
als 'onedel' en in de Jachtwct als 'schadelijk gedierte' geclassificeerd. Zij 
mochten niet alleen door jagers gedood worden, maar ook door 
grondeigenaren en iedereen die daarvoor toestemming kreeg.y Het 
doden van roofdieren werd door de wetgever 7clfs aangemoedigd 
door middel van premies. O p vertoon van een dood exemplaar kon-
den bij het gemeentebestuur de wettelijk vastgelegde bedragen wor-
den gemd. De premies voor bijna alle roofdieren werden alleen gedu-
rende de zomer uitgekeerd omdat hun vachten 's winters veel waarde 
hadden, zodat men mocht veronderstellen dat gedurende dat jaargetij-
de het schadelijk gedierte genoeg belagers vond (Pelzers 1986b: 19s) 
Daar het premiestelsel zich beperkte tot carnivore dieren, valt te con-
cluderen dat 'schadelijk' toen vooral 'schadelijk voor het jachtwild' 
betekende (Pelzers 1986a. 107). Niet alleen werden deze dieren niet als 
'wild' beschouwd, ook werd het bemachtigen en doden daarvan niet 
als 'jagen' omschreven. Gejaagd werd immers alleen opjachtwild met 
bepaalde technieken die kenmerkend waren voor het 'edele' jacht-
bednjf, zoals de jacht met het geweer, met lange hondci r of met 
jachtvogcls. Zoals we eerder gezien hebben, waren deze jaclitvormcn 
voorbehouden aan heerjagers. De m dejachtwet 1857 vermelde me-
thoden om schadelijk gedierte te bemachtigen vielen daarentegen on-
der de vangjacht4'. Deze werd beoefend door boeren en door bepaalde 
categorieën beroepsjagers die van het premiestelsel profiteerden. Voor 
de armen op het platteland betekende de premie voor en de verkoop 
van de gedode roofdieren een bijverdienste (DNJ 1978: 11; 1984: 31, 
285; Pelzers 1986b. 195). 
ι SS Tabel ι Ah wild geclauijiceeìde diersoorten m de ¡achtwetten 
Diersoor t 
HROi v m D 
edelher ten 
reeen 
d a m h e r t e n 
moeflons 
\\ ilde zw ijnen 
KLI INWI1 I) 
ha / en 
fazanten 
kor l ioenders 
patri |7cn 
hou t sn ippen 
kwar te l s 
lijsters 
l ecnwcr ikken 
v inken 
ho lendu iven 
bc iommar ters 




W A T l R W l l 1) 
ganzen 
eenden 
goudplev ic ren 





k e m p h a n e n 
w ulpen 
scholeksters 
g ru t to ' s 
tureluurs. 
sch r ieken 
s t randlopcrs 
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S( HAD / o v i H K ; 
fazanten 
h o u t d u i v e n 
7\vartc kraaien 
b o n t e kraaien 
roeken 
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X , ( 
ι De jachtwet 1814 hesatte geen limitatieve opsom­
ming van wild In principe mocht er op alle m het wild 
lesende dieren gejaagd worden, ten/ij de Jachtwet an­
ders bepaalde 7o was de jacht op reeen en herten ge­
sloten (art 13) 
2 Volgens art 11 werd de opening en sluiting van 
de jacht (het jachtseizoen) |aarlijks door Gedeputeerde 
Staten van de verschillende provincies vastgesteld 
3 Art 18 bepaalde dat de jacht jaarlijks per provin­
cie werd vastgesteld 
4 7ie voor opening en sluiting van de jacht tabel 2, 
pp 190-191 
5 In het Ontwerp Flora- en I aunawet wordt een 
onderscheid gemaakt tussen buitsoorten (art 49) en 
soorten waarop ter voorkoming en bestrijding van scha­
de (art 51) gejaagd mag worden In deze kolom staan 
de soorten san art 49 vermeld 
ή In deze kolom staan de soorten van art s I ver­
meld, soms overlapt deze met de vorige 
7 Van alle wilde ganzesoorten is de jacht slechts op 
kol-, net- en grauwe ganzen toegestaan (art 49) 
8 Ter bestrijding van schade kan een ]achtvcrgun-
iiing worden verstrekt voor kol-, riet-, grauwe en rot­
ganzen, alsmede voor de kleine netgans (art si) 
9 Van alle wilde eendesoorten is de jacht slechts 
toegestaan op de wilde, slob-, krak-, topper- en kuif-
eend. èn op pi|lstaart, smient en wintertaling (art 49) 
10 Ter schadebestnjding kan een |aclitvergunning 
worden verstrekt voor wilde eend en smient (art si) 
11 Poelsnippen en bokjes werden als watersnippen 
geclassificeerd 
12 De jacht op deze vogels was gesloten, slechts het 
rapen van hun eieren was toegestaan 
Π Hot bemachtigen van zwanen was nog slechts 
toegestaan aan houders van een geregistreerde zw anen-
drift (vanginrichting voor wilde zwanen, vergelijkbaar 
met eendenkooien) 
14 l)c in de/e rubriek vermelde soorten werden niet 
bejaagd in de zin van dejachtwet, maar bestreden we­
gens schade 
15 Oeze als schadelijk voor de landbouw of visserij 
geclassihceerde dieren mochten volgens art 29 (icsp 28 
Jachtwret i8s7) door grondgebruikers op eigen grond 
gevangen worden 
1C1 Prciinew ild volgens art 30 (resp art 29 Jacht­
wet 1857) 
17 Volgens art 46 werden door de overheid voor 
het doden van deze dieren premies uitgekeerd 











wilde zwijnen (m) 
(v) 
(b) J 
































ι sept. - 31 dec. 
15 okt. - 31 jan. 
15 okt - 31 dec 
i> ukl. - 31 jan. 
15 okt. - 3 1 dec. 
gesloten 






1 sept - 31 jan/ 
24jul. - 31 jan. 
18 atig - 3 1 jan. 
1 sept. - 31 jan. 
18 aug. - 31 jan 
1 nov. - 3 1 dec. 
18 aug. - 31 jan 




1 sept. - 28 febr. 
1 sept. - 1 s mrt 
1 sept. - 15 mrt. 
15 mei - 15 sept. 
i jan. - I J mrt. 
i |an. - 15 mrt. 
incidenteel 
incidentcel 
i okt. - 31 jan. 
ι okt. - 31 jan. 
1 aug. - 31 jan. 
1 sept. - 3 1 dec. 
15 okt - 31 jan. 
15 okt. - 3 r dec. 
15 okt. - 31 jan. 








1 sept. - 3 r jan (' 
24 ju l i - 31 jan. 
18 aug. - 31 jan 
1 sept. - 3 1 jan. 
18 aug - 31 jan. 
ι nov - 3 1 dec. 
gesloten 
gesloten 






















wilde zwijnen (m) 
(v) 
het hele jaar 
het hele jaar 
het hele jaar 
het hele jaar 
het hele jaar 
het hele jaar 
het hele jaar 
het hele jaar 
het hele jaar 
niet vermeld 
het hele jaar 
het hele jaar 
het hele jaar 
het hele jaar 






het hele jaar 
1 aug. - 28 febr, 
1 Opening en sluiting geschiedt bij de Bcsthikkmg 
'Opening en sluiting van de jacht op andere dan schade­
lijk wild' van 3 juli 1964, Slaalvourant 8 juli 1964, nr 
ПО Zie Van leeuwen 19S5. Bijlage ν 
2 Opening см sluiting geschiedt bij Beschikking van 
de Minister van Landbouw en Visserij inzake de opening 
en sluiting van de jacht van 8 augustus 1977 (Slaali-
couratit 1977, nr 151) 
1 Ministeriele beschikking van 12 januari li><¡6, 
(Staalvouram 1956, nr 9) Zie Van Leeuwen 195s. Bijla-
ge XII, Ti-13 In de periode 19S6-1977 werd de opening 
van de jacht per merk bepaald, sinds 1977 worden wild-
merken slechts binnen de boven aangegeven periodes 
verstrekt 
he t hele j aa r 
het hele j aa r 
gesloten 
gesloten 
het hele j aa r 
Г5 ju l i - 30 apr 
het hele j aar 
het hele j a a r 
het hele j a a r 
gesloten 
het hele j aar 
15 aug . - 15 febr. 







n l c r k e n г e g e l l n g , 
g r o f wi ld 
g r o f wi ld 
4 Ministeriele Beschikking van 8 april 19S7 (Afnalj-
courant I9S7, nr S23) Zie Van Leeuwen 19S5, Bijlage 
XII, 2S-27 
<, Alle ganzesoorren met uitzondering van brand-, 
rot- en canadaganzen 
6 Slechts voor grauwe, kol- en rietganzen Voor 
alle andere soorten is de jacht gesloten 
7 Ministeriele Beschikking van 27 januari 1964 
{Sluúl40UTait1 1964, nr 22) 7ie Van Leeuwen 19^5, Bij-
lage ν , 1 
192 Db JACHTWET I 9 2 3 
De fundamentele scheiding tussen nuttige en schadelijke dieren bleef in 
de Jachtwct van 1923 gehandhaafd (De Blccourt & Van Andel 1923. 
13). De wetgever had vooral oog voor het economisch belang dat 
broodjagers bij de jacht op waterwild hadden De Vereniging tot Be-
scherming van Vogels, die erop aandrong een aantal watcrwildsoorten 
uit de Jachtwet over te hevelen naar de Vogel wet (van 1912), wees op 
de 'geringe economische waarde' van deze soorten (ibid · 48, Drijver 
1956· 94). Ondanks dit pleidooi bleven ze in de Jachtwct gehandhaafd, 
al werd de jacht op deze soorten niet meer geopend. Het rapen van de 
eieren van deze vogels bleef echter toegestaan Bij plaatsing onder de 
Vogclwct zou dit onmogelijk geworden zijn (Van der Burgt 1927: 
1-2), waardoor broodjagers en andere plattelanders een bron van in-
komsten zouden verhezen (Veltman 1930: 21). O o k andere wildsoor-
tcn werden onder de Jachtwct geplaatst omdat zij eetbaar en dus voor 
economische exploitatie waardevol geacht werden. Zo was volgens de 
wetgever het criterium eetbaarheid doorslaggevend voor de bcjagmg 
van de kleinwildsoorten hazen, patrijzen, korhoenders en houtsnippen 
en van de grofwildsoorten herten, reeën en damherten (De Blécourt & 
Van Andel 1923. 47). 
Naast economisch nut vormde schadelijkheid een criterium om die-
ren in de Jachtwct op te nemen. De categorie 'schadelijk gedierte' bleef 
in de Jachtwet van 1923 gehandhaafd. Een belangrijk verschil met 
oudere jachtwetten was dat 111 de omschrijving van schadelijkheid nu 
ook rekening werd gehouden met de belangen van de landbouw. In de 
negentiende ceuwse wetten waren slechts konijnen om die reden m de 
categorie 'schadelijk gedierte' vermeld.10 Voortaan werden ook fazan-
ten en wilde zwijnen hiertoe gerekend " Alhoewel het vlees eetbaar 
werd geacht, werden deze dieren m wetstermen niet meer als wild 
geclassificeerd; het bemachtigen en doden daarvan was geen jagen 
meer. Veeleer kregen uitsluitend boeren het recht deze dieren op de 
door hen bewerkte grond te bestrijden. Jagers werden met meer geacht 
op fazanten en wilde zwijnen te jagen. Wellicht is de aanduiding 'boe-
rcnwild' voor 'schadelijke' soorten uit die tijd afkomstig 
Db JACHTWET I954 
Met dcjachtwctswijziging van 1954 verdween het onderscheid tussen 
wild en 'schadelijk gedierte' Deze wet kende nog slechts de categorie 
wild Daarbinnen werd grof-, klein- en watcrwild onderscheiden van 193 
schadelijk wild (Van Ovcrveldt &. Beljaars 1955 31, Van Leeuwen 
1955 23) De m de vorige wet als schadelijk geclassificeerde diersoor-
ten hielden deze status ook in de nieuwe Alleen fazanten verhuisden 
terug naar het klcinwild, zij waren voor de landbouw minder schade-
lijk gebleken dan de wetgever in 1923 had vermoed (Van Overveldt & 
Beljaars 1955 30) Verder onderging de categorie schadelijk wild in 
1954 een aanzienlijke uitbreiding (zie tabel 1) Evenals in de vorige 
Jachtwet bleven boeren het recht houden schadelijk wild te bestrijden 
Een noviteit vormde de mogelijkheid tot financiële vergoeding voor 
geleden wildschade door het speciaal daartoe ingestelde Jachtfonds 
Tevens werden jagers verplicht gesteld wildschade op de door hun 
bejaagde gronden te voorkomen, een verplichting die zich over alle 
wildsoorten uitstrekte, ongeacht het feit dat de als schadelijk geclassifi-
ceerde dieren ook door boeren bestreden mochten worden Tegenover 
de lusten van het jachtgenot stonden nu ook de lasten In een van de 
vorige hoofdstukken heb ik hiervoor de term 'jachtphcht' geïntrodu-
ceerd 
Al doen deze regelingen anders vermoeden, in de Jachtwet van 
1954 kregen de landbouwbelangen geen prioriteit meer De aandacht 
ging in toenemende mate uit naar natuurbcschermingsbelangen In de 
in 1948 ingestelde commissie die de jachtwctswijziging voorbereidde 
was ook de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten verte-
genwoordigd De invloed daarvan was onmiskenbaar in de Jachtwet 
aanwezig Een aantal diersoorten verdween uit de Jachtwet om voor-
taan door andere wetten te worden beschermd (zie tabel 1) Andere 
soorten bleven deel uitmaken van dejachtwet, al werd dejacht op deze 
dieren met meer geopend Als wild geclassificeerd vielen zij onder de 
verantwoordelijkheid van jagers, die immers verplicht waren zorg te 
dragen voor een redelijke wildstand Hiermee deed het natuurbeheer 
zijn intrede 
Db J A C H T W E T 1977 
Bij dcjachtwctswijziging van 1977 wonnen natuurbcschermingsbelan-
gen nog meer terrein Zo verdween de benaming 'schadelijk' uit de 
Jachtwet In plaats daarvan werd de vage term 'overig wild' geïn-
troduceerd voor een bonte verzameling diersoorten Doordat de nega-
tieve implicaties waren weggenomen, konden sommige soorten bin-
іу4 neu deze categorie geheel beschermd worden (zie tabel i). Dc 
wildsoorten die het hele jaar door jagers bejaagd en door boeren be­
streden mochten worden, werden in dejachtwct m artikel 8 afzonder­
lijk vermeld. Door het verdwijnen van de kwalificatie 'schadelijk' uit 
de juridische terminologie worden deze dieren nu met 'artikel-acht-
wild' aangeduid. In dc volksmond heten zc echter schadelijk wild of 
boerenwild Voor vossen is nog steeds een premiestelsel van kracht, 
waarbij jagers op vertoon van een gedood exemplaar bij de plaatselijke 
politie vijftien gulden ontvangen. 1 2 
Door de toenemende invloed van dc natuurbeschermingsgedachtc 
veranderde niet alleen dc terminologie, maar ook namen de bescher­
mende maatregelen voor het wild toe. Wilde zwijnen, die m het ver­
leden voor de landbouw extreem schadelijk geacht werden, verhuis­
den naar het grofwild, waardoor strikt omlijnde jachtseizoenen, 
beheersmaatregelen en voorschriften ten aanzien van voor het afschot 
te gebruiken munitie voor deze dieren van kracht werden ' ' Andere 
categorieën wild werden nog verder ingekrompen (zie tabel i) 
Dl H O R A - LN IAUNAW1 I 
Al enkele jaren is op overheidsniveau en m de overkoepelende organi-
saties van jagers, vogel- en natuurbeschermers een discussie gaande 
omtient ingrijpende wijzigingen van de bestaande wetgeving. De ver-
snippering van wetten wordt steeds meer als een obstakel beschouwd 
voor een goed georganiseerd natuurbeheci. ' ' In 198S presenteerde de 
minister van Landbouw een voorontwcip van een nieuwe wet aan het 
publiek, die aan de verschillende wensen en vciwachtingen tiachtte 
tegemoet te komen ^ Deze regeling kiceg de naam 1 lora- en Kiuna-
wet Opvallend is dat de naam van deze wet met meei aan jacht doet 
denken Voor het eerst m eeuwen zal er geen bijzondere wettelijke 
regeling voor dc jacht meer zijn. De jacht zou m de toekomst nioeten 
voldoen aan een 'redelijk doel' Volgens de samenstellers van dit wets-
ontwerp vallen dc criteria 'economisch nut ' en 'eetbaaiheid' hierbij 
buiten beschouwing, want 'het bemachtigen van voedsel is thans geen 
primair doel meer van de uitoefening van dejaeht ' (Ontwerp Hora- en 
Faunawet 198S: 30). 
Voorkoming en bestrijding van wildschade, alsmede beheer gericht 
op de instandhouding van een soort worden als 'redelijk doel' om-
schreven. Voor wat het eerste criterium betreft, vermeldt het wctsont-
werp een aantal dieren waarop ter voorkoming en bestrijding van 195 
schade gejaagd mag worden Mochten de omstandigheden dit ver-
eisen, dan kan de bcstnjdingsjacht op deze soorten gedurende het hele 
jaar uitgeoefend worden ' Daar de laatstgenoemde categorie voor een 
deel de categorie dieren die 'buitsoorten' worden genoemd overlapt, is 
de scheiding tussen 'schadelijke' dieren en 'jachtwild' definitief op-
geheven (zie tabel 1). 
Jagers hebben in de loop van deze eeuw steeds meer rekening moeten 
houden met andere maatschappelijke belangen Terwijl de ncgcnticn-
de-eeuwsejachtwetten nog vrijwel uitsluitend jagersbelangen dienden, 
hebben m deze eeuw eerst landbouwbelangcn en later natuurbescher-
mingsbelangen de rechten van jagers beperkt De overwegend utilitai-
re argumenten, eetbaarheid, schadelijkheid, nut, noodzaak tot beheer, 
die tot de opname en handhaving van diersoorten in dejachtwet heb-
ben geleid, vormden een rechtvaardiging voor het doden van het wild. 
Tevens werd het wild in eenduidige categorieën ingedeeld het was óf 
voedsel óf schadeveroorzaker, en m de tweede helft van deze eeuw 
tenslotte een zorgvuldig te beheren 'nationaal bezit'. Het 111 jagerskring 
veel geciteerde 'genoegen' en 'vermaak' is m de jachtwetten nooit 
expliciet een criterium geweest 0111 de jacht toe te staan. 
6 .3 . JACHT EN UTILITbir 
OOGST 
Naar aanleiding van een in opdracht van de KNJV door een aantal 
Wagenmgse studenten verricht onderzoek naar de kosten en baten van 
de jacht in Nederland (Kruyt e.a 1987), wist de Jagersvereniging te 
melden dat de jacht een 'grote economische betekenis' heeft. Hierdoor 
werd evenwel de indruk gewekt dat jagers de jacht beoefenen omdat 
deze direct of indirect een in economische termen meetbare waarde 
opleverde. Jagers zouden dan op hazen, fazanten en waterwild jagen 
omdat het vlees eetbaar en dus voor eigen consumptie of voor de 
verkoop geschikt is, een vorm van 'wildoogst'. Nog recent, bij pu-
bhkatie van het nieuwe wetsontwerp, merkte een bestuurslid van de 
KNJV op dat jacht 'het op een verantwoorde wijze bemachtigen van 
dieren ten behoeve van consumptie' is (DNJ 1988: 230). 
196 Voor wat de consumptie van wildvlees en andere wildproduktcn 
betreft, zijn de eetgewoonten 111 deze eeuw aanzienlijk veranderd. 
Vóór de Tweede Wereldoorlog vormde het door broodjagers gelever-
de klein- en waterwild relatief goedkoop voedsel. Wildvlees legde het 
echter af tegen bijvoorbeeld het vlees van varkens en pluimvee dat in 
de loop van deze eeuw steeds goedkoper werd. Tegenwoordig heerst 
er grote verdeeldheid over de status van wildvlees als voedsel. In ver-
gelijking met de buurlanden zijn Nederlanders matige wildeters.'7 Dij 
veel mensen staat wild nog slechts tijdens de kerstdagen op het menu, 
bij anderen nooit. De een ziet daarin een dure lekkernij, de ander een 
culinaire ontsporing. Radicale vertegenwoordigers van het laatste 
standpunt hebben enkele jaren geleden hun mening kracht bijgezet 
door in een spraakmakende actie tegen restaurants wildschotels te ver-
nielen.1' Maar ook onder 'doorsnee' consumenten is de gang naar de 
pocher meer uitzondering dan regel. Hierbij spelen vermoedelijk ge-
voeligheden een rol die samenhangen met de associatie van jacht met 
bloedvergieten en geweldpleging. Hier te lande houden pochers reke-
ning met deze gevoeligheden van hun klanten. De kleurrijke taferelen 
die in de herfst- en wintermaanden bij de wildhandelaren bij onze 
ooster- en zuiderburen worden getoond, zijn hier zeldzaam Daar 
wordt het wild met vacht of verentooi 111 de etalages uitgestald, hier 
ligt het vaak schoongemaakt en gefileerd in de vitrines (Beekhuis 1986· 
5-7). Deze korte uiteenzetting van Nederlandse eetgewoonten zal dui-
delijk hebben gemaakt dat jagers hier te lande met ter jacht gaan om 
aan een grote vraag naar wildvlees te voldoen 
Maar hoe staat het met de vvildconsumptie van de jagers zelf Zijn 
zij uitgesproken wildeters? Een aanwijzing vormt wellicht de jagers-
terminologie. Daarin wordt het eetbare jachtwild, bijna uitsluitend de 
herbivoren, vanouds edel wild genoemd (Hermans 1947. 97) De ver-
meend schadelijke soorten, met name de carnivore roofdieren, worden 
als onedel geclassificeerd (ibid. 253) Dit neemt niet weg dat ik onder 
mijn jagende informanten zowel wildhcfhebbcrs als 'wildhatcrs' heb 
aangetroffen. De eetgewoonten en voedselvoorkeuren van jagers ver-
schillen in dit opzicht met ingrijpend van hun met-jagende landgeno-
ten Wildbraad" vormt ook voor wildhcfhebbcrs geen dagelijkse dis. 
Jagers die het door hen geschoten wild uitsluitend zelf consumeren 
vormen een uitzondering. Veruit de mcesten verdelen de (eetbare) buit 
onder de drijvers enjagers, onder vrienden, buren enjachtverhuurders. 
Anderen leveren het tableau bij een pocher af 'om een paar centen 197 
terug te verdienen van wat de jacht mij kost', aldus een informant 
De wildrecepten die in dcjagcrswcrcld 111 omloop zijn duiden erop 
dat wildvlees ook daar als een delicatesse wordt beschouwd, die het 
verdient met zorg en finesse te worden bereid Een culinaire attractie is 
voor sommigen de bereiding van 'snippcn-mct-drckjc' 
'Watersnippen vormen een verrukkelijke ingewanden van houtsnippen geschiedt 
wildbraad, waarbij echte gastronomen de Natuurlijk dient de kop van een 
snippen gebraden willen hebben met de watersnip meegebraden te worden en 
ingewanden er nog 111 Weer andere uitgezonderd de snavel te worden 
halen de ingewanden er wel uit, doch geconsumeerd, waarbij de hersens een 
deze worden, geflambeerd met cognac op delicatesse zijn en het als beschuit 
een bepaalde wijze bereid en op toast knappende schedcldakje een pikante en 
opgediend, zoals ook vaak met de croquante smaak aan het geheel geeft' 
(Jürgens 1975 78) 
Al is dit geen alledaags wildrecept, het wijst op de houding die jagers 
ten aanzien van wildbraad aan de dag leggen Zij achten het acceptabel 
een goed stuk wild te waarderen, het is echter volstrekt uit den boze de 
waardering van het wild afte laten hangen van de 'bout' Deze regel 
vindt haar oorsprong in vorige eeuwen toen heerjagers zich trachtten 
te onderscheiden van broodjagers door het vermaakkarakter van hun 
jachtbeocfening te onderstrepen Voor broodjagers vormden snippen 
bijvoorbeeld geen aantrekkelijk jachtobject 'omdat er te weinig bout 
aanzit' (ibid ) 
Jagers plegen jacht vaak in termen van 'een stukje vlees uit de na-
tuur' te vertalen (DNJ 1964 166-167, 19НЯ ^^o) Dit beeld past 111 het 
low piofile-hclcid waardoor de georganiseerde jagers wereld zich heden 
ten dage kenmerkt Deze strategie is geenszins nieuw O o k in het 
verleden hadden jagers, met name 111 crisistijden zoals tijdens en na de 
wereldoorlogen, oog voor de economische waarde van wildvlees 
Maar ook de periode rond de eeuwwisseling, toen de gevreesde wild-
schadewet ter discussie stond, wezen heerjagers met alle nadruk op de 
economische noodzaak van de jacht l y In dit verband is het veelzeg­
gend dat het onderzoek naar de economische betekenis van de jacht 
door de KNjv geëntameerd werd in een tijd waarin de jacht meer dan 
ooit het mikpunt van kritiek is In zijn historische context geplaatst 
198 blijkt het etonomisch argument vooral een strategie te zijn die op de 
buitenwacht is gericht. Over de motieven van jagers zegt dit weinig. 
JACHTPLICHl 
In hoevcrrejacht een effectieve methode ter bestrijding van wildschjde 
vormt is omstreden. Wildschade aan land- en bosbouw is thans actue-
ler dan ooit. Niet alleen omdat de intensieve landbouw hiervoor steeds 
vatbaarder wordt, maar ook omdat het de gemeenschap geld kost. Het 
Jachtfonds keert jaarlijks miljoenen aan schadevergoeding uit 20 Daar-
om zijn boeren, jagers, natuurbeschermers en de overheid op zoek naar 
methoden die een effectieve schadebestnjding toelaten, zonder dat de 
natuur te sterk belast wordt. Jacht wordt slechts als één van vele me-
thoden beschouwd.21 De gedachte dat jagers mede verantwoordelijk 
zijn voor de schade die het wild veroorzaakt, heeft pas na de Tweede 
Wereldoorlog met de wettelijke jachtplicht ingang gevonden m de 
jagcrswcrcld. Voordien werd de bestrijding van wat toen nog schade-
lijk gedierte heette overgelaten aan boeren en jachtopzichters. Deze als 
onedel beschouwde wildsoortcn hadden in de ogen van jagers een 
lagere status dan het eetbare jachtwild. Dit betekende echter niet dat 
alle onedele wildsoorten door jagers alsjachtobject genegeerd werden. 
De ochtenden die ik met cen informant m de dekking schuilde om één 
bepaalde vos te bemachtigen, en zijn voldoening toen 'Remtje' daar 
lag, deden mij niet denken aan de bestrijding van 'schadelijk' wild. 
Evenmin was dit het geval bij de zomerse duivejacht op de stoppel" of 
bij het frettcren van konijnen, alhoewel deze soorten vanouds tot het 
schadelijk wild gerekend worden. 
Dit duidt op verschillen in de classificatie van dieren. In de jacht-
wctten sinds 1923 wordt geen onderscheid gemaakt tussen dieren die 
schadelijk zijn voor de landbouw en soorten die schadelijk zijn voor 
het jachtwild. Wildsoortcn die door boeren schadelijk geacht worden, 
hoeven deze status m de ogen van jagers niet noodzakelijk te hebben, 
temeer daar de definitie van wat schadelijk is met zich wijzigende 
landbouwmethoden verandert; de fazantenkwcstie in de eerste helft 
van deze eeuw is daar een voorbeeld van. Dit geldt ook voor konijnen. 
Voor menig jager is de konijncjacht het hoogtepunt van de jaarlijkse 
jachtcyclus. Deze dieren weten jagers zozeer te bekoren dat zij deze de 
'muziek van de jacht' noemen (Hermans 1947: 243). Toen de konij-
nenstand enkele jaren geleden ten gevolge van de myxomatose-epide-
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Twee jagers waren succesvol op de vos 
(foto: O. Kaña) 
200 mie22 sterk achteruitging, zetten jagers gezonde exemplaren uit, al 
verbiedt de j a th twe t het uitzetten van artikel-acht-wild (Argus 1985, 
nr 4 18) Dit maakt duidelijk dat zij de jacht op konijnen met slechts 
als corvee ervaren 
De wettelijke verplichting om wildschade te voorkomen heeft niet 
kunnen bewerkstelligen dat jagers ijveriger zijn gaan jagen op wild-
soorten waarvoor zij vanouds weinig belangstelling hebben Daarin 
kwam ook geen verandering toen deze dieren niet langer schadelijk 
genoemd werden Ook de neutrale aanduiding 'overig wild' kan jagers 
niet stimuleren om bijvoorbeeld meer op kraaien en eksters tejagen In 
jagerskring is men het erover eens dat deze cultuiirvolgers', die de 
laatste jaren in aantal toegenomen zijn, fel bejaagd moeten worden, 
omdat zij met name in de broedtijd in het voorjaar schade zouden 
toebrengen aan de (jaagbare) vogelstand (Antomssc 1978 188-192) 
Sommige jachtvercnigmgcn organiseerden zelfs kraaicnschietwedstij-
den 2i Desondanks zijn kraaien en eksters alsjachtobjecten niet geliefd 
Een van mijn informanten zei 
'ben patroon kost me vijfenzeventig cent is dne gulden vijfenzeventig per kraai bn 
Maar met ieder schot is ccn kraai Ik ben wat krijg je daarvoor terug' Niets Dat 
een middelmatig schutter en raak één knallen op die vogels geeft me weinig 
kraai op vijf patronen Tel maar op, dat voldoening, en je kunt ze niet eens eten ' 
Deze houding is in jagerskring zo stevig verankerd dat het gezegde 
'schieten naar kraaien is zonde van de patronen' zelfs ingang gevonden 
heeft in Hermans verzameling van jachtafonsmen (Hermans 1951 
303) 
Noch economisch nut noth eetbaarheid en schadelijkheid kunnen 
verklaren waarom de belangstelling van jagers naar bepaalde wildsoor-
ten uitgaat Dit wil niet zeggen dat deze criteria geen betekenis voor de 
jacht hebben Wildvlecs wordt als delicatesse gewaardeerd en wild-
schadcbestrijding is ccn bij de wet verplichte taak van jagers Nut en 
schadelijkheid zijn echter slechts bijkomstige aspecten Jagers maken 
geen jacht op wild omdat het eetbaar is, veeleer consumeren zij het 
omdat het nu eenmaal ccn byprodukt van hun jachtactivitcit vormt 
Zij bejagen schadelijk wild met dankzij maar ondanks zijn vermeende 
schadelijkheid De aantrekkingskracht van bepaalde wildsoorten schuilt 
voor jagers in andere kenmerken ervan Welke dat zijn zal in de vol-
gende paragraaf worden belicht 
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WEERBAAR, NIET ZWAK 
Wanneer jagers over hun veldwaarnemingen cnjachtbelevenissen be­
richten, besteden zij uitvoerig aandacht aan de gedragingen en ver­
meende eigenschappen van de dieren waarop zij jagen 
' sterk en grimmig, zwart afstekend op door de bossen kiest 't Is of zijn kleine 
het wit van de sneeuw, onverwacht ogen, die diep wegschuilen in de ruige 
opduikend uit het hout ', zo beschrijft borstels van zijn dik winterhaar, 
Craandijk (1980 167) een solitair levende onheilspellend fonkelen O f ze alles zien, 
ever, een mannelijk wildzwijn 'Geen alle gevaar waarnemen, maar dit negeren 
dier dat zo eigenzinnig en ongenaakbaar, met een minachting, die hij, het oude 
zo nors en stuurs als vervuld van eigen cvcrzwijn, mag koesteren voor alles en 
macht en onaantastbaarheid, maar ook zo ieder die zijn rust verstoort en hem in de 
eenzaam als zo'n oude solitair, zijn weg weg komt ' 
Niet alleen wildsoorten die door hun grootte al tot de verbeelding 
spreken, maar ook klcmwild en waterwild ontlokken jagers vergelijk­
bare woorden Over ganzen schrijft Cartouche, voormalig hoofdre­
dacteur van De Nederlandse Jager 
ze blijven waakzaam, die grote 
intelligente vogels en ze hoeven maar iets 
verdachts te zien ofze zwaaien haastig af 
Vooral de oudere vogels kennen het 
klappen van de zweep' ( D N J 1983 5) 
Jagers worden met moe de bekoorlijke eigenschappen van snippen te 
prijzen 
' O p de een of andere manier heb ik wat 
met snippen Waarom 7 Misschien is het 
de uitdaging van het onverwachte de 
snelle grillige vlucht en het uitdagende 
rappe schot', aldus een onder het 
pseudoniem 'Hirsch' schrijvende 
redacteur van De Nederlandse Jager (DNJ 
19Н3 «21) 
Ook duiven worden om deze reden gewaardeerd: 
'De plotseling over een laan vaak de gekste capriolen maken, bieden 
wegvliegende duiven, die op het zien van de jager de mooist denkbare schoten... ' , 
de schutters of het horen van de schoten aldus Jürgens ( lyyv 193) 
Konijnen, de 'muziek van de jacht', zijn volgens dezelfde auteur bij 
jagers geliefd omdat 
'Drijfjachten op konijnen ... vaak van de ziet ze evenmin en op post dient men 
schutters een hoge mate van schietkunst dan ook constant in volle concentratie 
en een bliksemsnelle reactie (vergen). zijn kansen af te wachten. 
Men hoort de konijnen met aankomen en (ibid.: 195) 
De hier beschreven wildsoorten worden om verschillende kenmerken 
gewaardeerd- een sterk lichaam of mooi verenkleed, scherpe zintuigen 
en 'intelligentie'; een grote trofee"; een hoge, grillige vlucht of vlugge, 
onverwachte bewegingen; snelheid, slimheid, waakzaamheid en 
moed. Jagers vatten deze eigenschappen samen onder de noemer 
'weerbaarheid'. Alleen de jacht op weerbaar wild vormt voor jagers 
een echte uitdaging Lenjacht op dieren die niet weerbaar zijn verdient 
volgens hen de naam jacht met eens Volgens Hermans (iys 1: 807-S0S) 
is weerbaarheid een kenmerk van het strijdbare wild dat zich weet te 
verdedigen. Daartegenover staat 'weerloosheid' hetgeen betekent 
'zonder weer of wapen ter verdediging' (ibid.: 809; Van Dale 1984) 
Geen ander jachtwild wordt zo nadrukkelijk om zijn weerbaarheid 
geprezen als wilde zwijnen, volgens sommigen de enige hier levende 
wildsoort die dit predikaat verdient (DNJ 1983 680, 1984' 74). Wilde 
zwijnen, mannetjes zowel als vrouwtjes, beschikken over sterk ont-
wikkelde hoektanden Bij de ever kunnen deze ver naar buiten uit-
groeien, maar slechts sterke oude exemplaren bezitten hoektanden die 
buiten de bek duidelijk zichtbaar zijn. De bovenhoektanden worden 
door jagers met de term 'haderer' aangeduid; de benedenhoektanden 
heten zeer toepasselijk 'houwers' of 'geweren' (Antomsse 1978: 32). De 
'houwers' en 'haderer' van een ever zijn m jagerskring begeerde tro-
feeën. Ook andere wildsoorten bezitten in zekere zm 'wapens', zoals 
reebokken en mannelijke herten met hun gewei. Deze dieren gebrui-
ken hun hoofdtooi als wapen 111 de strijd met tegenstanders van de 
eigen soort, met name in de bronsttijcT. 
Weerbaarheid kenmerkt vooral de mannelijke dieren Zo spreekt 203 
de jacht op de 'rode bok' nogal tot 's jagers verbeelding Het gaat 
hierbij om de jacht op reebokken gedurende de zomermaanden, wan-
neer hun vacht felrood gekleurd is De dieren verkeren dan in de beste 
conditie, hun gewei is volgroeid en geveegd", en ze zijn gereed voor 
de bronst De bokken zijn dan bijzonder actief en agressief tegen con-
currenten, met wie zij stevige gevechten leveren (ibid 49) In die tijd 
worden bokken intensief bejaagd Jagers hebben hiervoor een pragma-
tische verklaring na de bronst worden de bokken 'heimelijk'", dat wil 
zeggen moeilijk te bemachtigen, daar ze zich dan rustiger gedragen en 
zich weinig laten zien De rode bok is echter ook een geliefd jacht-
objett omdat die het meest beantwoordt aan het ideaalbeeld van weer-
baar wild hij is sterk, agressief en potent 
Daar staat tegenover dat jagers slechts aarzelend het afschot van 
vrouwelijk reewild ter hand nemen Zo pleiten reewilddeskundigen al 
jarenlang voor een versterkt afschot van reegenen, daar de gcslachts-
vcrhouding niet in evenwicht is Jagers schieten kennelijk mccr bokken 
dan geiten Hierover zegt rcewildkcnncr Van Haaften 
'Van oudsher is de jacht op de bok de jaargetijde De kalveren van het 
meest interessante jacht en daarom afgelopen jaar lopen vaak nog met de 
worden in hccl wat rccwildrcviercn meer geit die inmiddels weer drachtig is mee, 
bokken dan geiten en kalveren geschoten nee, die geiten laten we maar liever 
"De geitenjacht", hoor ik vaak lopen " U heeft groot gelijk, leuk is het 
zeggen, "vind ik mets Vaak is het allemaal met om bij het ontwelden" van 
rotwecr, koud en donker, voor de een geit de muisgrote embryo's te 
dierenwereld ook met het leukste ontdekken' (DNJ 1984 4) 
Ook bij de jacht op andere wildsoorten geven jagers de voorkeur aan 
mannetjes, al levert dat geen trofee op, zoals bij de meeste grofwild-
soortcn het geval is Wanneer de jacht op klemwild open gaat, drukt 
menig jagermeestcr" zijn jagers op het hart geen fazantehennen te 
schieten Jagers geven hiervoor een pragmatische verklaring de 
vrouwtjes moeten gespaard worden, omdat de wildstand van hun re-
productieve capaciteiten afhankelijk is Daarmee is echter nog niet alles 
gezegd De factor weerbaarheid speelt hierbij eveneens een rol Zo zijn 
fazantehennen kleiner dan de hanen, dragen ze een onopvallend bruin 
vercnklccd, zijn ze minder snel op de wieken" te krijgen en eerder 
204 geneigd zich in de dekking te drukken" (Antonissc 1978 137) De 
hanen daarentegen zijn forse vogels met een bonte verentooi en snelle 
vliegers Ze zijn moeilijker te bemachtigen dan hennen 7 o vertelt 
Jürgens (1975 1 is) dat fazantchanen uiterst geslepen zijn en zich vaak 
bij het geringste geluid in veiligheid brengen Vogels die een drijfjacht 
overleefd hebben, laten zich geen tweede keer verschalken 'ze weten 
drommels goed waar de schutters staan' 
Niet bij alle wildsoorten onderscheidt het mannetje zich duidelijk 
van het vrouwtje Desalniettemin trachten jagers de vrouwtjes te ont-
zien Bij hazen is niet onmiddellijk zichtbaar of men een rammelaar" 
of een moertje" voor zich heeft Volgens jagers blijkt het verschil uit 
het gedrag Moertjes zouden vaster m het leger" liggen dan ramme-
laars, ze drukken" zich en worden door de schutkleur nagenoeg on-
zichtbaar Jagers en drijvers passeren het dier soms zonder het op te 
merken Als een moertje tijdens een drijfjacht uit haar leger opgestoten 
wordt, zou zij de neiging hebben achteruit te slaan, dat wil zeggen 
door de dryverslmie te vluchten Rammelaars daarentegen zouden 
door de geringste verstoring al op de lopers" gebracht worden en met 
hoge snelheid honderden meters voor de drijvers weglopen, pal op de 
wachtende jagers af (Antonissc 1978 87) O m hun snelheid en ver-
meende 'stoutmoedigheid' worden rammelaars een aantrekkelijk 
jachtobject geacht 
De waardering voor weerbaar wild loopt dwars door de scheidslijn 
tussen nuttig en schadelijk wild Als zogenaamd schadelijke dieren zich 
weerbaar opstellen, vormen zij voor jagers een uitdaging Dit geldt 
met name voor de vaak verguisde roofdieren, zoals vossen 
'Ik heb er een meegemaakt', schrijft cen had gegraven langs het ijzer om vrijuit te 
jachtopzichter, 'dat ik er een ijzer voor gaan Ik nam het hoedje voor hem af, 
had liggen en dat Reintje zich een weg want hij was mij te slim' (DNJ 1965 127) 
Jagers beschouwen deze dieren vaak als hun vijand en vervolgen ze op 
allerlei manieren Vossen worden afgeschoten, met terriers en teckels 
uit hun hol gejaagd, uitgegraven en 111 vroeger tijden met klemmen 
gevangen en met gif verdelgd Maar de vos waarop zij jacht maken 
kan door zijn weerbaar gedrag hun respect afdwingen, temeer daar het 
een echt wild dier is dat met getemd kan worden 
WILD, NIET ТАМ 2 0 ^ 
De conceptvorming omtrent weerbaar wild hangt nauw samen met 
het onderscheid tussen wilde en tamme dieren Zoals de term wild al 
aangeeft, gaat het hierbij om dieren die in wilde staat leven, onaf­
hankelijk van menselijke invloeden Hierin onderscheidt wild zich van 
gedomesticeerde dieren, die door een leven in de nabijheid van mensen 
gedegenereerd worden geacht (Thomas 1983 288) 2 4 Gedomesticeerde 
dieren die zich agressief gedragen tegen andere dieren of mensen wor­
den als gevaarlijk beschouwd en afgemaakt, wild daarentegen wordt 
dan juist weerbaar genoemd en als jachtobject gewaardeerd T a m m e 
dieren hebben hun weerbaarheid verloren en worden daarom voor de 
jacht ongeschikt geacht 'Vanzelfsprekend', merkte Alfred Brehm, de 
ncgcnticndc-ceuwse Duitse zooloog op, 'is het wilde zwijn een vol­
maakter en moediger schepsel dan ons, door een leven in slavernij 
bedorven, staldicr' (Brehm 1939 49) 
De grenzen tussen tam en wild liggen niet eenduidig vast, in feite 
zijn ze nu meer dan ooit m het geding Menselijk ingrijpen in de natuur 
heeft de leefomstandigheden van veel diersoorten sterk veranderd 
Sommige soorten zijn hierdoor in aantal achteruit gegaan, andere we­
ten hiervan te profiteren en vermenigvuldigen zich zozeer dat ze voor 
mensen een plaag gaan vormen Deze laatste categorie wild legt haar 
schuwheid af en zoekt de nabijheid van mensen op Deze dieren heten 
zeer toepasselijk 'cultuurvolgcrs' Zij kruisen gemakkelijk met tamme 
soortgenoten, of nodigen die uit te verwilderen De vele kruisingen 
tussen wilde, verwilderde, halftamme en tamme exemplaren van een 
diersoort vormen een bedreiging voor de raszuiverhcid van het wild 
Daarmee komt het onderscheid tussen wild en tamme dieren in het 
gedrang Jagers vervult de bastaardenng van het wild met grote zorg 
In hun ogen zijn de effecten hiervan te vcrgcli]ken met domesticatie 
het wild degenereert en verliest zijn weerbaarheid ( D N j 1984 174) Z o 
brengt Jürgens zijn zorg tot uitdrukking over de toekomst van de 
wilde eend als soort 
'Steeds meer vogels trekken naar onze en vadsig De echte wilde eenden die 
waterrijke grote steden om daar vaak een harde strijd voor hun bestaan 
ongestoord de dag te kunnen moeten voeren, gaan vooral in de 
doorbrengen en door het vaak rijkelijk broedtijd een zeer gevaarlijke periode 
uitgestrooide voedsel worden ze vaak lui tegemoet Zij hebben de gehele winter 
2o6 door moeten pogen hun natuurlijke tafeltje gedekt gevonden .. Door 
vijanden te slim af te zijn, en de pessimisten wordt wel eens beweerd dat 
overlevenden zijn hier dan ook er bijna geen echte wilde eenden in 
wonderwel in geslaagd De stadscenden Nederland meer zijn' 
hebben echter zonder enig risico hun (Jürgens 1975" 12-13) 
In jagerskring wordt dan ook aanbevolen bastaardeenden, die zich 
door de kleur van hun vcrcnklccd onderscheiden en daarom ook 'bont 
spul' worden genoemd, af te schieten; de term 'jagen' wordt in dit 
verband met gebruikt. De tegenhanger van het 'bonte spul' is het 
trckwild, de watcrwildsoortcn die aan het begin van de winter hun 
broedplaatsen in Noordcuropa verlaten om naar het warmere zuiden 
te trekken. De jaarlijkse vogcltrek stelt mensen nog steeds voor raad-
sels, zodat het watcrwild nog altijd iets geheimzinnigs heeft Veel 
jagers zien hierin pas het échte wild: door mensen moeilijk te manipu-
leren, onbedorven door bastaardering (DNJ 1983: 438), oerwild (DNJ 
1983: 5)-
Jagers zijn gepreoccupeerd met het handhaven van de 'oorspronke-
lijke' eigenschappen van wild, eigenschappen die met weerbaarheid 
geassocieerd worden. Zij reageren met afschuw op de vcrtroctcling 
van wild door natuurminnende nict-jagers. Zo zijn de wilde zwijnen 
die op de Veluwc bij de dagjesmensen om voedsel bedelen menig jager 
een doorn in het oog. Tc nauwe associatie met gedomesticeerde dieren 
kan ertoe leiden dat jagers een wildsoort voor de jacht ongeschikt gaan 
achten Zo zijn sommigejagers van mening dat damhcrtcn2S geen echt 
wild zijn; deze dieren doen hen denken aan de halftamme dieren m 
hertenkampen: ' . . .de vaak heel licht gekleurde gevlekte hertjes die zo 
vriendelijk broodkorstjes uit de hand pakken' (DNJ 1985: 113). Vol-
gens een liefhebber onderscheiden echte wilde damherten zich van 
deze parkhertjes: ' ..veel donkerder, soms bijna zwart, slim, geruisloos 
en zeer snel, boeiend wild dat zich geweldig verstoppen kan' (ibid.). 
Ook moeflons2 ' vallen met bij iedere jager in de smaak. Deze wilde 
schapesoort wordt door sommige jagers gemeden omdat zij daarin een 
tam schaap menen te herkennen (DNJ 1964: 587). 
De associatie met tamme dieren kan vermoedelijk ook verklaren 
waaromjagers doorgaans weinig belangstelling tonen voor dejacht op 
zogenaamde cultuurvolgcrs. Zo was men in jagerskring niet blij met 
het besluit van de minister van Landbouw om de in Nederland in 
Jager schiet op invallende eenden bij een 
eendenput (foto: O. Kaña) 
2o8 groten getale broedende kok- en zilvermeeuwen vanaf 1985 voor de 
duur van twee jaar onbeschermd te verklaren waardoor zij in principe 
jaagbaar werden. In de bezwaren van ethische en praktische aard die 
van jagerszijde tegen dit besluit werden aangedragen,27 klonk het ar-
gument door dat men niet op meeuwen wilde jagen omdat die ken-
merken van tamme dit'ren zouden vertonen: '.. er is geen enkel spor-
tief element aan, ook al door het vertrouwde gedrag van die vogels' 
(DNJ 1985: 44). 
Vrees voor een vergaande domesticatie van het wild kan jagers er 
niet van weerhouden maatregelen te nemen om bepaalde wildsoorten 
111 hun jachtveld een handje te helpen. Beheersmaatregelen omvatten 
onder meer het bijvoeren van wild in de winter en het regelmatig 
verstrekken van voedsel. Ook het uitzetten van wild en de introductie 
van nieuwe soorten kan deel uitmaken van het wildbchecr. Tegen-
standers van de jacht betichten jagers van faunavervalsing. Op het 
eerste gezicht lijken deze maatregelen moeilijk te rijmen met de voor-
keur voor weerbaar wild. Het bijvoeren, uitzetten en anderszins beïn-
vloeden van de wildstand duidt meer op 'intensieve veehouderij' dan 
op jacht. In de conceptvorming van jagers zijn de beheersmaatregelen 
geenszins strijdig met het aspect weerbaarheid. Integendeel, de meeste 
ingrepen zijn erop gericht weerbaar wild te handhaven of de weer-
baarheid van aanwezige wildsoorten te verhogen. 
Zo werden in enkele Nederlandse jachtvelden exemplaren van uit 
Oost-Europa afkomstige hazen uitgezet. 'Ter bloedvcrversing', zeg-
gen jagers. Deze 'buitenlanders' waren zwaarder dan de inheemse ha-
zen, zodat kruisingen tussen die twee rassen een 'betere' hazenstand 
opleverde (Jürgens 1975: 159), dat wil zeggen zwaardere exemplaren 
dan de oude hazenstand te bieden had Met hetzelfde doel werd op de 
Veluwe roodwild" uit Oost-Europa uitgezet, dat gemiddeld zwaarder 
is en grotere geweien draagt dan het inlandse Beroemd is het kapitale 
hert Caesar dat uit Rominten, een landgoed in Oost-Pruisen, afkom-
stig was en uitsluitend voor fokdoclcindcn op de Veluwe, de wildbaan 
van Het Loo, rondliep. 'Caesar' stierf met door de kogel van cenjagcr, 
maar liet, bijna twaalf jaar oud, zijn leven in een gevecht met een 
sterkere rivaal (DNJ 1962: 256-257, 1964: 658-659) Beheersmaatrege-
len als deze zijn erop gericht de wildstand aan te passen aan het weer-
baarheidsideaal van jagers. Uiterlijke kenmerken als een zwaarder li-
chaam en een forser gewei duiden in die richting. 
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weerbare dieren voor dcjacht te handhaven Fazanten waarvan er voor 
het ministeriele verbod in 1986 duizenden werden uitgezet, zijn wel 
het meest bekende voorbeeld Volgens jagers hoeven de jachtcigen-
schappen van fazanten door het menselijk ingrijpen met te lijden 
'Er is geen wildsoort waarop de jager onder hoeft te doen voor die op enig 
zo'n invloed kan uitoefenen als de fazant ander wild Ware het anders dan zouden 
Voornamelijk door de kunstmatige generaties van voortreffelijke jagers en 
vermeerdering, maar ook wel door het jachtopzichters zich hier en elders niet 
voeren en de bescherming in het met fazanten hebben opgehouden, want 
algemeen Deze "mcnsvcrbondcnhcid" naar "kippen" ging hun belangstelling 
betekent met dat de jacht op fazanten niet uit' (DNJ 1979 813) 
De associatie met pluimvee dringt zich op als men jagers van fazante-
jachten hoort vertellen, waarbij de van de fokker afkomstige vogels 
vlak vóór de jacht losgelaten worden In jagcrsknng heeft men zich 
herhaaldelijk tegen deze praktijken uitgesproken Men is van mening 
dat uitgezette fazanten, net als iedere andere wildsoort, de tijd moeten 
krijgen om te 'verwilderen', zodat het kwcekwild weerbaar kan wor-
den (DNJ 1978 41) 
HET INDIVIDU, NIET DL· SOORT 
Wild en weerbaar zijn de kenmerken van dieren die in het denken van 
jagers een centrale plaats innemen Het gaat hierbij om wildsoortcn die 
een confrontatie met hun menselijke belagers aangaan en daarbij een 
'strijdbare' houding aannemen, dieren die zich, in de conceptvorming 
van jagers, als tegenspelers of tegenstanders gedragen Het meest ge-
waardeerd zijn de wildsoortcn die zich zodanig laten manipuleren dat 
het erop lijkt alsof ze het spel volgens regels van de jagers spelen Het 
wild gedraagt zich echter niet 'van nature' als een strijdbare tegen-
stander, jagers moeten enkele kunstgrepen toepassen om het jachtwild 
te doen meespelen De manipulatie moet ertoe leiden dat het wild zich 
als een uitdagende tegenstander aan de jagers presenteert Met fazanten 
lukt dit bijzonder goed, betoogt Cartouche 
'Er is geen wildsoort waarmee men eerste plaats door de driften^ zodanig en 
tijdens de jacht zo "spelen" kan In de op vaste tijden te voeren dat men de klok 
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Een 'hoge' fazant (foto: O. Kana) 
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Wat een bijna voorspelbaar succes tijd genomen worden 
inhoudt voor wat het bieden van kansen (DNJ 1979 813) 
Wild dat hoge eisen stelt aan de schietvaardigheid van jagers staat 
garant voor ccn aantrekkelijke jacht Er zijn echter soorten, die met in 
volle loop of hoge vlucht geschoten worden, maar juist als ze stilstaan 
Dit geldt met name voor het grofwild, zoals reeen, herten, dammen en 
moeflons Waarom dit zo is, zal 111 het laatste hoofdstuk worden be-
sproken Hier wil ik volstaan met de observatie dat de aantrekkelijk-
heid van deze jacht voor jagers schuilt in de inspanningen die ze zich 
moeten getroosten om deze dieren dicht genoeg te naderen om het 
schot te kunnen plaatsen Jagers ervaren deze jachtvorm als ccn strijd 
die een winnaar en een verliezer kent Cartouche heeft dit aspect be-
schreven voor het besluipen van ccn reebok, of zoals jagers zeggen, het 
bersen" op de bok 
'Bersen is daarom zo moeilijk in vele moeilijk om dichterbij te komen Maar 
terreinen omdat reewild bijzonder meestal is de bok winnaar bij de bers 
goed oogt" Althans op honderden omdat de jager beweegt, handen of 
meters iedere beweging opmerkt Hier is gezicht wit afsteken tegen het groen, ccn 
het spel dus wie ziet 't eerst Is de jager takje kraakt 
de vlugste, dan is het soms met meer zo (DNJ 1975 351) 
De jacht op de bok, het hert, dè ram, hèt zwijn, maar ook op de vos 
spreekt tot de verbeelding van jagers, meestal meer dan ccn fazante- of 
hazejacht Een van mijn informanten heeft dit verschil als volgt onder 
woorden gebracht 
'Als ik op de duiven ga en ik schiet er 
slechts één of twee, dan is de jacht 
mislukt Maar als ik op de bok ga en ik 
schiet 'm niet, dan heb ik toch gejaagd ' 
De dieren die de gevoelens van jagers zozeer aanspreken, beschikken 
over unieke kenmerken waardoor zij zich van hun soortgenoten on-
derscheiden Zo zijn reebokken, mannelijke herten en moeflonram-
men aan de hand van hun gewei of hoorn eenduidig als individu te 
herkennen Bij everzwijnen vormen de hoektanden zo'n merkteken, al 
geven die minder nauwkeurige informatie dan ccn gewei Vossen, en 
dat geldt ook voor het andere grote haarvwld~, kunnen aan de hand 
van hun leefgewoonten, prenten ' , de kleurschakering van hun vacht, 
littekens of andere bijzondere kenmerken als individuen geïdentifi-
ceerd worden Soms kennen jagers een bepaald dier zo goed dat zij het 
met een bijnaam aanduiden, zoals de reebok die door zijn belagers 
'onze oude' genoemd werd 
'En nu plotseling staat daar "onze oude", 
zonder dat ik erop gejaagd heb, zonder 
aanwachtci-f, zonder aanbersen maar 
gewoon door stom toeval als een 
schietschijf breed op vijftig meter Zelfs 
als ik nog ccn paar meter in zijn richting 
loop, blijft hij staan om tenslotte en als 
met grote tegenzin dieper in het bos te 
verdwijnen Onder het teruggaan 
realiseer ik me dat het misschien wel 
stom is om zo'n oude rakker te laten 
lopen Dat zulke gelegenheden zich niet 
zo vaak voordoen Maar aan de andere 
kant om zo gemakkelijk, zo simpel je 
eerste bok te schieten, en dan ook nog 
wel "onze oude" geeft ook weinig 
jachtbelcvmg' 
(DNJ 1983 670-671) 
Uit dit citaat blijkt hoezeer de aantrekkelijkheid van de jacht voor 
jagers afhankelijk is van de inspanningen die ze zich moeten getroosten 
om het wild te verschalken en van het tegenspel dat het wild daarbij 
biedt Len al te gemakkelijke prooi bederft dit spel 
Hoezeer de jacht op ccn individueel dier tot de verbeelding van 
jagers spreekt, moge blijken uit het feit dat zij graag een herinnering 
daaraan bewaren in de vorm van een trofee De meest in het oog 
springende trofeeën zijn afkomstig van de mannelijke dieren van de 
grofwildsoorten, zoals het gewei van reebokken en herten, de hoek-
tanden van everzwijnen en de hoorn van moeflon-rammen Menig 
grofwildjager heeft zijn huis opgesierd met dit soort 'souvenirs' Ander 
wild biedt meestal geen opvallende trofeeën Dit neemt met weg dat 
het gekrulde staartveertje van de eerste woerd die ccn jager in het 
nieuwe seizoen schiet, of het schildcrsveertje' van de snip, een plaats 
op zijn jagershoed krijgt Van bijzondere exemplaren bewaren jagers 
een herinnering waaraan een 'eigen verhaal' vastzit Voor de meeste 
jagers neemt het eerste exemplaar van ccn soort dat zij ooit hebben 
geschoten ccn bijzondere plaats m Dit dier blijft steeds als een individu 
in zijn gedachten voortleven, terwijl alle volgende fazanten, hazen, 
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Bijna iedere jager weet zich te herinneren waar en onder welke o m -
standigheden hij zijn eerste haas of houtsnip geschoten heeft Zo blijkt 
'Mijn eerste gans' bijvoorbeeld een onuitputtelijk thema te zijn voor de 
jachtvcrhalen die men in De Nederlandse Jager aantreft Het is in ja-
gerskring met ongebruikelijk om die eerste vos, snip of gans te laten 
prepareren om in de huis- of jachtkamer uit te stallen Wie dit te 
kostbaar acht laat zich op zijn minst met zijn 'primeur' vereeuwigen op 
de foto De bijzondere plaats die individuele dieren 111 de concept-
vorming vanjagers innemen, onthult waar hetjagers om te doen is Zij 
zoeken de confrontatie met een dierlijke 'tegenspeler' die agressie, 
moed en kracht toont en die moeilijk te overwinnen is Hoc meer een 
dier in dit beeld past, des te hoger wordt het in jagerskring gewaar-
deerd 
6 S 1USSLN MLNS LN DILR 
De ontwikkeling van de notie wild in de Jachtwet heeft weinig ge-
meen met de conceptvorming die jagers hanteren Uit de opeenvol-
gende jachtwetten in deze eeuw is gebleken dat wild daarin in utilitaire 
termen werd omschreven, als eetbaar vlees, schadeveroorzaker of na-
tionaal bezit In deze terminologie worden in het wild levende dieren 
ondergeschikt gemaakt aan menselijke behoeften Het wild wordt ge-
teld, zijn aantallen worden gereguleerd, het wordt beschermd en ver-
zorgd, opgesloten in omrasterde gebieden, dus voor een deel 'getemd', 
'gecultiveerd' en beheersbaar gemaakt De betekenis van wild wordt 
meetbaar in termen van vlecsproduktie, verrijking van het 'recreatieve 
groen' en schade aan landbouwgewassen Hierdoor wordt het wild een 
factor in sociaal-economische overwegingen en in politieke beslissin-
gen 
Ook jagers weten voor hun handelingen steeds pragmatische 'ver-
klaringen' te geven het sparen van vrouwelijk wild zou ten goede 
komen aan de reproduktic, het uitzetten van sterke individuen zou ten 
behoeve van de wildstand geschieden en cíe jacht op de róde bok zou 
met het oog op selectief afschot onvermijdelijk zijn Geplaatst in het 
kader van het natuurbeheer zijn deze handelingen legitiem en voor 
veel groeperingen binnen de 'groene wereld' aanvaardbaar Daar staat 
214 tegenover dat voor jagers in de conceptvorming van wild utilitaire 
aspecten geen vooraanstaande plaats innemen br is zelfs sprake van een 
spanningsverhouding tussen de gevoelswaarde die het wild voor jagers 
heeft en zijn economisch 'nut*. In de \\ aardcnng van het wild staan niet 
nut en schadelijkheid voorop, maar ligt de nadruk op de mate waarin 
het zich als een 'wilde' en 'weerbare' tegenstander gedraagt Terwijl 
het natuurbeheer een hoge mate aan beheersbaarheid van de wildstand 
vereist, is voor de jacht de totale beheersing van het wild ongewenst 
Een zekere onvoorspelbaarheid is noodzakelijk om dcjacht aantrekke-
lijk te maken. Jagers moeten voor zichzelf de illusie kunnen creëren dat 
zij zich meten met 'echt' wild en hun wil opleggen aan de 'vrije' en 
'ongetemde' natuur Daar gaat het bij de jacht juist om - jagen is m 
wezen een 'cultiverende' activiteit (Thomas 1983 25, 41). Hierdoor 
krijgen in het wild levende dieren een culturele betekenis. Wij zien 
deze opvatting ш de Jachtwct bevestigd Daarin wordt levend wild als 
'res nullius' omschreven, het behoort aan niemand toe. Pas wanneer 
het gedood wordt, treedt het de maatschappelijke sfeer binnen, krijgt 
het een eigenaar, een juridische status en een economische waarde. 
In hun cognitieve schema bedelen jagers zowel zichzelf als het wild 
waarop zij jagen een plaats toe tussen mensen en dieren in, namelijk 
door aan zichzelf'dierlijke' en aan het wild 'menselijke' eigenschappen 
toe te schrijven Jagers plegen zichzelf als predatoren te zien In hun 
conceptvorming nemen zij in de natuur de plaats in van carnivore 
roofdieren die op herbivore prooidicrcn prederen4 ' . Ze zien hun relatie 
met het wild 111 termen van een predator/prooi-relatic Zij meten zich­
zelf een 'natuurlijke' status aan, waardoor ze zich van met-jagers on­
derscheiden. Dit maakt tevens duidelijk waarom jagers roofdieren fel 
haten en desondanks de 'bestrijding' daarvan voor een groot deel over­
laten aan derden (zoalsjachtopzichters of prcmicvangcrs). In het cogni­
tieve schema van jagers zijn roofdieren zowel hun 'gelijken' als hun 
concurrenten. Voor zover zij hen als 'gelijken' zien, spiegelen jagers 
zich aan de vermeende eigenschappen van roofdieren en weten zij deze 
te waarderen. Zo is de slimheid van vossen spreekwoordelijk, en wordt 
dcjacht op 'de vos' met dezelfde passie beoefend als die op ander wild 
Als concurrenten moeten de roofdieren echter wijken. Het conflict dat 
hieruit voortvloeit, plcgcnjagers te omzeilen door aan deze activiteiten 
een andere status te verlenen. Het gaat hierbij met om 'jagen' maar om 
'kort houden' of 'bestrijden' 
Natuurbeschermers hebben erop gewezen dat de beeldvorming van 215 
jagers omtrent predatoren afwijkt van het natuurlijk gedrag van deze 
dieren (Jansen 1983). Niet alleen leven roofdieren meestal van aas, ook 
doden zij vooral de zwakke, oude en zieke dieren die niet sterk en snel 
genoeg meer zijn om aan een roofdier te ontsnappen (Broekhuizen 
1977; Argus 19SS, nr. 2/3: 17-18; 1985, nr. 4: 7-8). Jagers daarentegen 
hebben het vooral op het weerbare wild gemunt, waardoor zij de 
sterkste dieren uit de natuur wegnemen. Daarachter gaat een tweede 
aspect van het cognitieve schema van jagers schuil, namelijk de 'ver-
menselijking' van dieren. Jagers classificeren als wild de dieren die een 
waardige tegenstander zijn. Zij vertalen de gedragingen van het wild 
111 menselijke eigenschappen. Aspecten die deel uitmaken van de notie 
weerbaarheid, zoals agressie, moed, kracht, snelheid, slimheid, uithou-
dingsvermogen en behendigheid worden op het wild geprojecteerd 
Niet toevallig zijn dit eigenschappen die in onze samenleving nog 
steeds met mannelijkheid geassocieerd worden. Jagers, overwegend 
mannen, meten hun kracht, moed, en snelheid met het wild en spiege-
len zich aan hun dierlijke tegenstanders. Daarom waarderen zij juist de 
vvildsoorten die het ideaalbeeld van een waardige tegenspeler het 
dichtst benaderen, zoals de als individuen herkenbare mannelijke die-
ren die met 'wapens' toegerust zijn. 
Hierdoor wordt de fundamenteel ongelijkwaardige relatie tussen 
jager en wild gelijkwaardiger, althans vanuit de jager gezien De fun-
damentele ongelijkheid tussen jager en wild wordt echter niet op-
geheven. Wil er sprake 7ijn van jacht, dan mag de superioriteit van 
jagers ten opzichte van het wild niet absoluut zijn en dienen zij con-
cessies te doen aan het wild Als zij dat met deden, zouden zij de dieren 
uitroeien. Door vrijwillig afstand te doen van hun menselijke supre-
matie en tegelijkertijd aspecten daarvan aan dieren afte staan, wordt de 
strijd 'gelijker', en de ontmoeting tussen mens en dier spannender 
Een vergelijkbaar mechanisme zien we m de relatie tussen jagers en 
stropers Zoals we eerder gezien hebben, associëren jagers stropers met 
dieren. Het is opmerkelijk dat slechts lokale stropers als 'wild' ge-
classificeerd worden. In het cognitieve schema van jagers vormen zij-
zelf predatoren, en zijn lokale stropers potentiële prooidieren. Zij wor-
den door jagers gewaardeerd omdat zij net als het wild tegenspel 
bieden en als tegenspelers in hctjachtspcl fungeren. Er is sprake van een 
1 apport tussen deze stropers en jagers. I erwijl jagers en stropers m het 
2i6 dagelijkse leven deel uitmaken van sociale categorieën die weinig met 
elkaar gemeen hebben — met alleen behoren jagers doorgaans tot 'bete-
re' sociale kringen dan stropers, maar ook hebben zij het recht aan hun 
kant, terwijl stropers illegaal opereren — wordt hun relatie, door ze in 
diermetaforen te kleden, minder ongelijk Beroepsstropers daarente-
gen worden met andere soorten uit de dierenwereld geassocieerd De 
voor hen gebruikte benamingen zoals schadelijke insecten en parasie-
ten verwijzen naar 'lage' schepsels die geen rol in de jacht spelen, maar 
als ongedierte 'verdelgd' worden De associatie met 'wild' geeft lokale 
stropers een plaats in het spel en in de sociale orde van dcjagerswcrcld, 
de associatie met 'lagere' dieren plaatst berocpsstropers daarbuiten 
6 6 W i l l ) LEN ELITECONCEPT 
In de conceptualisering van de ideale (dierlijke) tegenstander komt een 
manbeeld naar voren dat m belangrijke mate van het burgerlijke ideaal 
verschilt Het gaat hierbij om kracht en macht, om fysieke en mentale 
superioriteit Jagers hanteren een mannehjkheidsidcaal dat in wezen 
aristocratisch is, het refereert aan lichamelijke en geestelijke voortreffe-
lijkheid De aan het wild toegeschreven kenmerken 'weerbaar' en 
'edel' hebben aristocratische connotaties, die nog worden versterkt 
doordat jagers voor bepaalde wildsoortcn (zoals wilde zwijnen) het 
epitheton ridderlijk gebruiken en slagtanden en geweien met wapens 
associëren Tevens is er m dit zelfbeeld ruimte voor facetten die 'irra-
tioneel' lijken, zoals het rapport tussen jagers en het wild, gevoelens van 
trots als zij raak geschoten hebben, maar ook van melancholie en be-
rouw uit respect voor cen weerbaar dier (DNJ 1986 455-456) 
Onmiskenbaar vond de voorkeur voor edele, weerbare en wilde 
diersoorten haar oorsprong onder dejagersehte De Nederlandse Jager is 
een belangrijk medium gebleken om deze concepten onder zijn lezers 
uit te dragen en m de jagers wereld ingang te doen vinden Zoals we in 
een vorig hoofdstuk hebben gezien, beperkte de functie van dit blad 
zich in de eerste helft van deze eeuw tot 'preken voor eigen parochie' 
De lofzang op de rode bok, het ridderlijke zwijn of het burlende" hert 
kwam uit de mond van heerjagers, die zich daarmee onderscheidden 
van concurrenten in het jachtveld die schijnbaar geen oog voor deze 
eigenschappen van het wild hadden 
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van deze eeuw aan de nieuwe categorieën, steeds een utilitaire houding 
ten aanzien van het wild toegeschreven overeenkomstig de rechten die 
de Jachtwet aan deze categorieën verleende Zo zouden broodjagers 
geen belangstelling hebben voor snelle hazen en hoge fazanten, omdat 
zij immers om de bout en niet voor het vermaak jaagden Moeilijk te 
bemachtigen wild deed hun dagopbrengst dalen Bocrjagcrs zouden 
om de wildschade jagen, en als zij zich al aan een haas 'vergrepen' zou 
dit 'voor de pot' gebeuren, niet voor het vermaak In hoeverre de 
betrokkenen deze visie deelden is moeilijk te achterhalen De geschre-
ven bronnen waaraan ik voor de eerste helft van deze eeuw mijn 
gegevens ontleen, zijn afkomstig van de hand van een jagende elite 
Met de toename van het aantal jachtaktehouders en de differentiatie 
van de jagerswereld in de tweede helft van deze eeuw is de voorkeur 
voor wilde en weerbare soorten ook onder de nieuwe categorieën 
jagers die met tot de elite behoren verspreid geraakt De bewering dat 
kleine en plattelandsjagcrs vooral 'om de bout ' of 'voor de pot' zouden 
jagen en met de wildopbrengst 'op de jacht willen verdienen' — gelui-
den die onder grote jagers wclccns te beluisteren zijn — wijst men in die 
kring verontwaardigd van de hand In deze beschuldigingen klinkt de 
associatie met broodjacht door, en daarvan willen ze zich juist dis-
tantieren Kleine jagers en plattelandsjagcrs voelen zich gelijkwaardig 
aan de jagerselite Zij benadrukken te jagen volgens de regels en voor 
hun vermaak Zij ontkennen tot de hebberige schieters, zoals de heer-
jagers hen afschilderden, te behoren 
De sociale veranderingen op het terrein van de jacht zijn van in-
vloed gebleken op het cognitieve schema van jagers Naarmate meer 
jagers interesse kregen voor de wildsoorten die eerder aan de jagende 
elite voorbehouden waren en steeds meer wildsoorten voor de jacht 
verloren gingen, zij het door uitsterven, zij het door wettelijke beper-
kingen, 'ontdekten'jagers weerbare aspecten aan soorten waarvoor zij 
eerder weinig waardering hadden Zo krijgen zij bijvoorbeeld steeds 
meer belangstelling voor de verguisde cultuurvolgers Enkele jaren 
geleden viel in De Nederlandse Jager te lezen hoe 'bekoorlijk' de jacht op 
kraaien en eksters kan zijn 
'Al jaren bejaag ik eksters en kraaien, kloppen als ik zo'n zwarte roofridder 
doch steeds begint mijn hart onstuimig te besluip Hoe vaak zijn zij mij ook niet te 
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ook uitstippelde, steeds waren zij op hun 
hoede en kozen krassend de hoogte ' 
(DNJ 1984 278) 
Een van mijn informanten berichtte mij dat hij een techniek voor de 
kraaiejacht heeft ontwikkeld die op de lokjacht voor duiven en water-
wild gebruikelijk is Hiervoor verschanst hij zich op een akker in een 
schuilhut nadat hij op enige afstand vóór de hut voer heeft gestrooid en 
lokkers van kunststof heeft geplaatst Gretig op het voer afkomende 
kraaien bieden dan een aantrekkelijk jachtobject 
Met deze opmerkelijke ontwikkelingen worden veranderingen in-
geluid die de op handen 7ijndc jachtwetswijziging met zich mee zal 
brengen Jagers vrezen dat m de komende jaren nog meer wild voor de 
jacht verloren zal gaan In dit licht bezien lijken jagers met hun recente 
belangstelling voor cultuurvolgcrs van de nood een deugd te maken 
Het is tekenend dat zelfs onder deze omstandigheden weerbaarheid de 
graadmeter blijft waaraan de geschiktheid van een soort voor de jacht 
afgemeten wordt Voorzien van antropomorfe kenmerken en verhe-
ven 111 de stand der 'zwarte roofridders' gaan kraaien door voor slimme 
tegenspelers die aan een jager gewaagd zijn 
In de zorg om de status van het wild klinkt bezorgdheid over de 
plaats van de jacht in onze samenleving door In de vrees voor b.istaar-
denng van de wildstand, voor faiinavervalsing door de komst van 
exoten, voor de toename van cultuurvolgcrs en voor de verwording 
van natuurgebieden tot 'kieteltuinen' speelt de angst een rol dat jagen 
geheel dienstbaar gemaakt wordt aan de burgerlijke noties van schade-
bestrijding en natuurbeheer — de 'redelijke' doelen uit het ontwerp van 
de Flora- en I aunawet Jacht, ondergeschikt gemaakt aan burgerlijke 
doelstellingen, verliest zijn aantrekkelijkheid voor de 'aristocratisch' 
denkende jagers, rationalisering leidt onherroepelijk tot 'ont tovenng' 
Polderjagers op weg naar de drift 
(foto: О. Kaña) 
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Jacht 
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In een polder, ergens m het oosten van het land, ligt een vlakjacht4' van 
ongeveer duizend hectare. Dezejacht is in het bezit van een combinatie 
van acht heren, bekende namen in het economisch leven van ons land 
In de wijde omstreken wordt deze combinatie wel eens met 'indus-
tnclcnjacht' aangeduid In het jachtseizoen tussen half oktober en eind 
januari houdt deze combinatie nagenoeg iedere zaterdag een drijfjacht 
met gasten, drijvers en picker-ups" ht worden dan vooral hazen en 
fazanten geschoten Konijnen, eenden en een enkele watersnip of vos 
sieren soms ook het tableau O p het terrein wordt toezicht gehouden 
door een jachtopzichter m volledig dienstverband Een groot deel van 
de in een seizoen geschoten fazanten wordt door hem gefokt, uitgezet 
en m het wild verzorgd Voor de drijfjachten rccrutccrt hij een aantal 
drijvers onder de plaatselijke bevolking, de meesten zijn boeren Daar-
naast zorgt hij ervoor dat steeds twee of drie hondenleiders met af-
genchtejachthonden aanwezig zijn In het seizoen 1983/19S4 mocht ik 
enkele keren m deze combinatie participeren. Ik volgde tijdens de jacht 
één van de jagers, die de functie van jagermeester vervulde, als een 
schaduw Hierdoor was ik 111 de gelegenheid het hele gebeuren, dat 
zich als een 'Brucgcliaans tableau' voor me uitspreidde, te observeren 
Op een zaterdagochtend in november, klokslag negen uur, worden 
de gasten ontvangen in de jachtkamer, ook wel 'herenkamer' ge-
noemd, die gesitueerd is 111 een bijgebouw van het jachtopzichtershuis 
aan ac dijk In de entreehal is de echtgenote van de jachtopzichter druk 
111 de weer met het schenken van koffie De jagers, sommigen in stem-
mig groen of Engels tweed gekleed, anderen echter in stoere buitenkle-
ding, kennen elkaar en hun gasten van vorige gelegenheden, zodat de 
begroeting informeel is Van de acht combinantcn zijn er zeven aan-
wezig, vier met elk een gast, zodat er met elf geweren" gejaagd zal 
worden Onder de geweren bevindt zich één vrouw De drijverskamer 
in hetzelfde gebouw, gescheiden van de herenkamer, begint vol te 
stromen Een van de jagers, die formeel de jachthoudcr van deze vlak-
jaclit is, heeft als jagermeester de taak de jacht te 'regisseren'. Hij is 
verantwoordelijk voor de organisatie en de veiligheid van de deelne-
mers. Van zijnjachtcrvanng, terremkenms en strategisch inzicht hangt 
in hoge mate het succes van deze dag af. Tijdens de ochtcndrcccptic is 
hij m gesprek met de jachtopzichtcr die de leiding van de vijftien 
drijvers op zich zal nemen. Dan is het tijd voor de 'ochtendpreck'. 
Terwijl de jagers een laatste slok koffie nemen, heet de jagermeester 
iedereen welkom en geeft hij een kort overzicht van het plan de campag-
ne van de dag Er zullen zeven driften worden genomen, vier 's mor-
gens en drie in de middag Hazen en fazanten zullen de voornaamste 
buit vormen. Met alle nadruk wijst de jagermeester erop dat voor het 
aanblazcrf en na het afblazen" niet meer geschoten mag worden; 
evenmin is het toegestaan m de drift te schieten Behalve op post dient 
het geweer steeds ontladen te zijn en open getoond te worden 
Vervolgens zet het hele gezelschap zich in beweging. De drijvers en 
de jachtopzichtcr bestijgen een veckar die met een trekker naar de 
eerste drift gebracht wordt . De geweren begeven zich per auto naar 
hun bestemming, voorop de wagen van de jagermccstcr O p een land-
weg nabij de eerste drift stopt de stoet Jagers stappen uit, honden 
worden uit de kofferruimte van de auto's bevrijd, geweren uit het 
foedraal gehaald en de zakken met patronen gevuld. Ondanks het 
slechte weer — het regent en er staat een stevige wmd — heerst er een 
opgewekte stemming Als eerste drift wordt een lang en smal perceel 
weiland genomen dat tussen de uiterwaarden en een openbare weg 
gelegen is, een hazendrift. De jagermccstcr posteert vijf jagers aan de 
smalle kant van dit perceel, de kop" geheten. De andere zes komen aan 
de lange kant, de flank", te staan, met tussen hen steeds cen afstand van 
circa vijftig meter. De jagers kennen deze drift en hebben aan één 
woord van de jagermccstcr genoeg. Terwijl wij met het hele gezel-
schap de kop aflopen, hoeft hij slechts een voornaam te noemen en de 
desbetreffende jager neemt met een 'dank je wel' zijn post in. Slechts 
één gast wordt er nog nadrukkelijk op gewezen waar de hazen van-
daan komen Zelf neemt de jagermccstcr de laatste post op de flank in, 
de minst aantrekkelijke, zoals hij toelicht. De jachtetiquette gebiedt 
immers dat hij in de eerste plaats aan zijn gasten denkt 
Zodra iedereen op zijn post staat, geeft de jagermecster met cen 
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Jager op post (foto: O. Kana) 
224 hoornsignaal het begin van de drift aan, hij draagt hiervoor gedurende 
de hele jacht een 'toeter' bij zich De klanken zijn met sfeervol, doch 
hard genoeg om zowel door de jagers als door de in de verte opge-
stelde drijvers gehoord te worden De laatsten zullen vervolgens in een 
gestaag tempo in één rechte lijn met een stok op de grond kloppend 
richting kop lopen Terwijl de oprukkende drijvers nog met te zien of 
te horen zijn, vertonen zich in de drift de eerste hazen Met grote 
snelheid rennen zij richting kop 'Rammen ' , meldt mijn begeleider, 
'die worden al door het minste op de lopers gebracht' Kort daarop 
klinken de eerste schoten op kop Inmiddels is de dnjvcrslinic tot op 
zichtafstand van ons genaderd Mijn gastheer stopt twee patronen in 
zijn geweer en gebiedt mij weg te duiken in een droge sloot die het 
weiland begrenst Voorzichtig turen wij over de rand De jager trekt 
zijn pet dieper in het gezicht en fluistert 'niet bewegen, haas links' 
Langs de drijvcrslinie vlucht een haas Hij rent pal op ons af om door 
de sloot te ontsnappen O p dit moment heeft de jager naast mij ge-
wacht IIij laat het dier de flank passeren, schoudert zijn geweer en 
drukt af De haas slaat over zijn kop en is op slag dood De hond mag 
de buit apporteren 
Omdat de drijvers ons inmiddels gepasseerd zijn, verlaten wij de 
post en lopen wc langs de flank samen met hen op Een enkele keer 
slaat een haas achteruit" door de drijvcrslinie heen 'Die is vrij', zegt de 
jagermeester, 'wij schieten hier met op achteruit slaand wild, da's niet 
weidehjk ' O p kop klinken af en toe schoten De jachtopzichtcr, de 
enige gewapende onder de drijvers die eventueel aangeschoten wild 
het vangschot geeft, keurt de haas 'Mooie kans, goed sthot', is zijn 
commentaar 
Als de drijvers de kop hebben bereikt, blaast de jagermecster de 
drift af Jagers, drijvers en puker-ups verzamelen zich rond een busje dat 
tijdens de drift de landweg is opgereden Het doet dienst als wildwagcn 
en 'bar' Het is in deze combinatie gebruikelijk na de eerste drift geza-
menlijk een borrel te drinken, terwijl het geschoten wild binnenge-
bracht en gekeurd wordt Jagers en drijvers vertellen wat zij tijdens de 
drift meegemaakt hebben Iedereen is nat en verkleumd, maar dit doet 
geen afbreuk aan de sfeer De jagermecster informeert bij de geweren 
'of ze wel aanloop" hebben gehad' De drijvers melden hoeveel hazen 
ze gezien hebben en hoeveel er achteruit gegaan zijn Jagers praten 
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Drijvers met een kop koffie tussen twee 
driften (foto: O. Kana) 
226 'het haas' dat in de sloot verdween en niet meer te voorschijn kwam 
Grappend merkt zijn toehoorder op 'die zal wel ondergelopen zijn'" 
De opbrengst van deze drift vijf volle" hazen In de wild wagen zit ccn 
helper klaar, die de buit vakkundig verzorgt Er bevindt 7ich een stella-
ge waaraan het geschoten wild wordt opgehangen Bij de hazen ge-
schiedt dit aan de achtcrlopers" die eerst worden doorgestoken4 ' Fa-
zanten en ander vliegend wild worden aan de stroppen" opgehangen 
nadat ccn vlcugelpen" door de neusgaten gestoken is 
Er worden deze ochtend nog drie driften genomen op steeds wisse-
lende lokatics Door het slechte weer wordt er niet zoveel geschoten als 
de jagcrmccstcr aan het begin van de ochtend voorspeld had Volgens 
hem zou de dagopbrengst tachtig stuks bedragen Na de vierde drift 
zijn er pas twintig fazanten, zes hazen en drie konijnen geschoten, tot 
ongenoegen van mijn gastheer 'Ze willen bij nat weer niet vliegen', 
aldus zijn verklaring De laatste drift, een veelgeprezen fazantcbosjc, 
voldoet evenmin aan de verwachtingen In plaats van fazanten levert 
die drie konijnen op 
Aan het einde van deze drift, vlak voor de middagpauze, komt het 
tot ccn pijnlijk incident De jagermecster heeft de drift al afgeblazen, 
als er nog twee schoten vallen hen van de combmanten heeft ccn 
fazant die zich enige tijd in de dekking had schuilgehouden plotseling 
op de wieken zien gaan om beschutting in ccn ander perceel te zoeken 
In plaats van deze vogel te laten ontsnappen, heeft hij die beschoten en 
gemist De andere jagers werpen hem bestraffende blikken toe, en de 
jagcrmccstcr is laaiend Hij loopt, de hond en ccn dood konijn bij mij 
achterlatend, naar de overtreder toe om uitleg te vragen Tussen beide 
mannen ontspint zich ccn twistgesprek De jager verwijt zijn jagcr-
mccstcr de jacht veel te vroeg te hebben afgeblazen waardoor men niet 
in de gelegenheid is geweest alle kansen te benutten De jagcrmccstcr 
beroept zich op zijn recht de jacht te beëindigen wanneer het hem 
gepast lijkt, temeer daar de drijvers de kop al hadden bereikt De 
stemming is door dit incident wat gedrukt als wij naar de auto's terug 
lopen 'Hij IS te gepassioneerd', becommentarieert ccn van dejagers het 
gedrag van zijn mede-combinant 'Tc onbeheerst, onweidelijk, geen 
binding met de jacht, een schieter en statusjagcr', aldus andere, minder 
begrijpenden Uit de reacties kan ik opmaken dat de jager in kwestie 
ccn notoire overtreder van de goede jachtzeden is 'Als ik het voor het 
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Verzorging van geschoten wild: door de 
neusgaten van de bovcnsnavcl van de 
fazant wordt een vleugelpcn gestoken en 
door de ondcrsnavcl een stuk touw 
gehaald (foto: O. Kana) 
Doorgestoken hazen 
en fazanten 
op cen wildwagen 
(foto: O. Kana) 
228 ik hem uit de combinatie zetten, maar helaas gaat dat met omdat een 
deel van ons jachtterrein zijn eigendom is ' 
De lunch voorjagers, drijvers en helpers vindt plaats in het café van 
een dichtbij gelegen dorp Voordat het café betreden wordt, tracht 
iedereen zich enigszins te fatsoeneren De natte overjassen en vuile 
laarzen, de geweren en stokken worden in de auto's achtergelaten Dit 
geldt ook voor de honden Binnen zijn twee lange tafels gedekt, één 
voor de jagers en één voor de drijvers br wordt een warme maaltijd 
opgediend Vooraf drinkt het gezelschap eerst een borrel De lunch is 
bij uitstek de gelegenheid de voorafgaande driften te recapituleren en 
met eerdere jachtdagen te vergelijken De gesprekken draaien bijna 
uitsluitend om de jacht Anderhalf uur later maakt het gezelschap zich 
gereed voor de middagdriften Het valt niet mee de natte jassen en 
laarzen weer aan te doen 
Het weer is inmiddels opgeklaard, en de fazanten willen weer 
vliegen Een met net begroeide drift levert met minder dan twintig 
vogels op Aan het einde van de dag heeft iedere jager zijn kansen 
gehad en wild geschoten Het loopt tegen vier uur als de jacht wordt 
afgeblazen Wildwagen, drijvers en jagers begeven zich naar het huis 
van de jachtopziehter Terwijl de jagers hun honden verzorgen, natte 
kleren en laarzen verwisselen en thee drinken, zijn op het erf de jager-
meester, jachtopziehter en enkele helpers bezig het geschoten wild uit 
te stallen I Iet uitleggen van het tableau, zoals dit uitstallen in dejagers-
taal heet, geschiedt onder een afdak in de open lucht Het wild wordt 
opgehangen aan een speciaal daarvoor bestemde muur met haken De 
verschillende wildsoortcn worden soort bij soort in rijen bijeengehan-
gen en geteld Pas als het tableau klaar is, worden de jagers, hun gasten 
en de drijvers gewaarschuwd Iedereen begeeft zich naar het tableau 
om naar de korte toespraak van de jagermeester te luisteren Hij maakt 
de resultaten van de dag bekend Er zijn vijfenzestig fazanten, twaalf 
hazen, drie konijnen en vijf eenden geschoten, waarmee zijn voorspel-
ling ruimschoots uitkwam Dejachtopzichter, een van de gasten en een 
picker-up hebben zich inmiddels met hun jachthoorns naast het ver-
lichte tableau opgesteld Met hoornklankcn wordt het wild doodge-
blazcn" en de jachtdag besloten Daarna blijven de jagers en de helpers 
ieder in hun eigen optrek nog enige tijd bijeen om onder het genot van 
een borrel en enkele versnaperingen, geserveerd door de echtgenote 
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Drijvers op weg naar de drift 
(foto: О. Капа) 
230 ï)c gesprekken, althans onder de jagers, gaan nu met meer over de 
jacht, maar krijgen een zakelijk karakter. Voorzien van enkele waarde-
volle 'bcurstips' verlaat ik tenslotte tegen zes uur het gezelschap 
7 2 L L N C L H I I U A L I S L L R D L G L B I U R I L N I S 
Ieder jaar op 15 oktober gaat, zoals jagers zeggen, de 'Grote Jacht' 
open Die duurt tot eind januari en is op allerlei soorten klem- en 
waterwild gericht Met name in die tijd worden drijfjachten gehou-
den Het begrip Grote Jacht duidt niet alleen op het gc7clschapskarak-
tcr van drijfjachten, maar ook op centrale waarden van dejagerswercld 
die daarin tot uitdrukking komen ben drijfjacht is in tijd en ruimte 
afgebakend, kent een eigen vocabulaire, eigen regels en specifieke sym-
bolen en is slechts voor bepaalde personen toegankelijk Ze vormt een 
'wereld apart', een wereld die relatief los staat van het dagelijks leven 
van haar deelnemers, en die op gezette tijden steeds weer herschapen en 
herbeleefd wordt Vergelijkbare gebeurtenissen zijn door antropolo-
gen in termen van ritucel geanalyseerd (Moore & MyerhoíT 1977 7-8) 
Een drijfjacht is cen gestileerde strijd tussen mensen en dieren waar-
bij de laatste de dood vinden Jagers doden niet doel- en emotieloos ze 
houden zich aan strikte regels Hun gedrag is geritualiseerd In dit 
hoofdstuk wil ik nagaan in hoeverre deze ritualisering kenmerkend is 
voor allerlei gangbare jachtvormen Hiervoor wil ik de drijfjacht ver-
gelijken met het 'jagen voor de voet"' en het 'peuteren4' ' Ik wil me 
daarbij specifiek richten op het aspect dat 111 de drijfjacht met de meeste 
zorg wordt omgeven, namelijk het doden van het wild Door nauw-
keurig te analyseren op welke wijze dit gebeurt, welke rollen de deel-
nemers daarbij spelen en welke categorieën jagers de drijfjacht prefere-
ren, wil ik inzicht verschaffen in de betekenis van dezejachtvorm voor 
haar beoefenaren 
CEN 'WERELD A P A R l ' 
Een drijfjacht kent drie fasen In de beginfase wordt door de deelne-
mers afstand genomen van de dagelijkse beslommeringen en cen eigen 
wereld gecreëerd In de centrale fase, waarvan aanvang en einde door 
akoestische signalen worden aangegeven, speelt zich de confrontatie 
tussen jagers en wild af De laatste fase na het afblazen van de jacht 
markeert de overgang en terugkeer naar de 'gewone' gang van zaken 231 
Deze fasering doet denken aan gestructureerde gebeurtenissen die door 
Arnold van Gennep (i960) rites de passage zijn genoemd Terwijl de 
riten die Van Gennep heeft geanalyseerd vooral statusvcrandcringcn 111 
de levenscyclus van personen markeren, kenmerken de handelingen 
die jagers verrichten, slechts een tijdelijke deelname aan een 'wereld 
apart' met eigen regels, een eigen terminologie en tijdsbesef In deze en 
de volgende paragrafen wil ik de drie fasen van een drijfjacht de revue 
laten passeren 
Voor het begin van een jacht ondergaat het uiterlijk van jagers in-
grijpende wijzigingen Zij verwisselen hun alledaagse kleren voor een 
outfit waardoor zij zich duidelijk onderscheiden van hun met-jagende 
medemensen Het gaat hierbij om buitenkleding die haar drager be-
schermt tegen weersinvloeden en nieuwsgierige blikken 2 De domi-
nante kleur is groen in allerlei tinten Dit jagersgroen kan makkelijk 
verward worden met het groen dat sportvissers en vogelaars1 dragen 
Van deze buitenlicden onderscheiden jagers zich evenwel door hun 
hoedje Het hoofddeksel vormt een onmisbaar onderdeel van hun uit-
rusting, daar het een beschermende en camouflerende functie heeft 
Maar daarmee is nog met alles gezegd Hoezeer jagershoedjes ook in 
kleur en vorm mogen verschillen, steeds vertellen zij een verhaal over 
hun eigenaar Veel jagershoedjes zijn voorzien van jachtsouvemrs en 
insignes, zoals bijvoorbeeld van de K N J V , de Fngclsc Game Conservancy 
of de Deutsche Jagdverband, en geven uitsluitsel over de internationale 
oriëntatie van een jager Insignes die op het lidmaatschap van de Ver-
eniging Het Reewild en Het Veluws Hert wijzen, typeren een grof-
wildhcfhcbber Een gekruld staartvcertje van een eend duidt op een 
waterwildjagcr, een smppenbaardje op een fortuinlijke snippenjager en 
een immense GamsbarC op een opschepper Door middel van het 
hoedje brengt een jager tot uitdrukking, tot welke categorie hij be-
hoort Subtiliteit kenmerkt de 'ware' jager, zoals de oude elite en de 
plattelandsjagers, overdrijving brandmerkt de buitenstaander, de sta-
tusjagcr De kleding markeert een statusverandering, de overgang van 
rollen en functies die een persoon in het alledaagse leven bekleedt naar 
die van jager De informatie die hierdoor wordt verstrekt, is complex 
Kleding geeft met alleen de scheidslijn aan tussen jagers en met-jagers, 
maar duidt ook op allerlei nuanceringen binnen de jagcrswcrcld Het 
232 jachtgeweer, voor nict-jagcrs vaak het dominante symbool voor ja-
gers, speelt bij deze statusverandcnng een onopvallende rol. Het wordt 
voor andermans ogen verborgen in een foedraal en weggestopt in de 
auto onder dekens, rubberlaarzen en jassen. Geen jager paradeert met 
geweer in het openbaar. I Iet wordt pas te voorschijn gehaald als het 
nodig is, vlak voor de jacht. 
De statusverandering bereidt de entree van jagers in de andere we-
reld van de jacht voor. Het jachtgezelschap neemt ruimtelijk afstand 
van de werkelijkheid van alledag De jagers komen bijeen in een loka-
tie die tussen het jachtveld en de dagelijkse omgeving, de woon- en 
werkplaats, in gelegen is. In ons voorbeeld is dit het huis van dejacht-
opzichtcr, in andere gevallen kan dit een dorpscafé of een boerderij 
zijn. De bijeenkomst van de deelnemers aan de drijfjacht en het ge-
meenschappelijk koffie drinken bevestigt de groepssolidanteit. In het 
verdere verloop van een drijfjacht zijn verschillende momenten inge-
last waarop het hele jachtgezelschap bij elkaar is, zoals de borrel na de 
eerste drift, de gemeenschappelijke maaltijd en het naborrelen na af-
loop van de jacht. 
De eerste fase kenmerkt zich verder door een ander taalgebruik. 
Zodra jagers met elkaar en met drijvers en andere helpers over aspecten 
van de jacht praten, bedienen ze zich van een terminologie, de 'groene 
taal', die afwijkt van de omgangstaal (Dahles iy86). Hierbij gaat het 
niet slechts om een verzameling van technische termen, maar om een 
vocabulaire waardoor een gesprek tussen jagers voor buitenstaanders 
moeilijk te volgen is. De 'groene taal' is daarom wel eens als geheim-
taal omschreven (ibid.: 224). Net als de kleding en de kleur groen 
brengt dit vocabulaire de 'aparte' status van de jagers tot uitdrukking 
en onderscheidt het hen van niet-jagers. 
De late herfst en vroege winter is de tijd bij uitstek waarin drijf-
jachten worden gehouden. Dit is tevens een tijd waarin andere mensen 
zich niet in het veld bevinden. Wandelaars laten zich dan nauwelijks 
buiten zien omdat het weer vaak slecht is; de gewassen zijn geoogst, de 
velden kaal. Voor vogelaars valt er weinig waar te nemen omdat de 
meeste zangvogcls naar het zuiden getrokken zijn. Alleen de ganzen 
trekken sinds enkele jaren steeds meer hun aandacht. Jagers vertoeven 
in het veld in een tijd waarin andere groeperingen geen aanspraak op 
de natuur doen gelden. Het is ook een tijd waarin de natuur lijkt te 
'sterven'; vallende bladeren worden als een teken van dood en verval 
gezien. Maar juist in de maanden oktober, november en december 233 
ontplooien jagers de grootste jachtactiviteiten, en is de jacht op de 
meeste wildsoortcn geopend. In de lente en (vroege) zomer daarente-
gen, wanneer alles bloeit en groeit en niet-jagers erop uittrekken, spre-
ken jagers van de 'stille tijd'. Jachtactiviteiten zijn dan tot een mini-
m u m beperkt. Afgezien van de bokkenjacht die in mei open gaat, is 
het een tijd van corveeën, zoals het verplichte afschot van vrouwelijk 
recwild en het kort houden van roofwild. Jagers waarderen de seizoe-
nen op een andere manier dan nict-jagers. Het onderstaande schema 
tracht een indruk te verschaffen van de verschillen tussen het gewone 
kalenderjaar en de mogelijke jachtkalender van een jager die in de 
gelegenheid is op de in Nederland meest voorkomende wildsoorten te 
jagen. De jachtkalender verschilt echter per jager. 
234 Niet alleen geven jagers door hun kleding, taal en tijdsbesef aan dat zij 
'anders' zijn, ook bewegen zij zich in een ruimte die zij anders structu-
reren en waarderen dan andere groeperingen die daarmee te maken 
hebben, zoals boeren en recreanten Jagers duiden de ruimte waarin ze 
zich bewegen met jachtveld aan Deze term is met beperkt tot veld en 
akker, maar omvat ook bos, waterpartijen en soms zelfs industrieter-
reinen Jachtvelden zijn aan de ene kant gebieden met duidelijke gren-
zen, die kadastraal zijn vastgelegd en door de Jachtwet worden be-
schermd Aan de andere kant omsluiten deze grenzen een door jagers 
als vrije wildbaan gcconccptualiseerd terrein In hun cognitieve schema 
nemen jachtvelden een ambivalente positie m tussen in cultuur ge-
brachte terreinen en woeste gronden, tussen beschermde gebieden en 
vrije wildbaan Daarmee delen jachtterreinen de status van het wild dat 
zij herbergen alsook die van de jagers die er het jachtgenot hebben 
HET JACHTSPbL 
O p een drijfjacht wordt het doden van het wild in de vorm van een 
spel gegoten In navolging van Huizinga wil ik hier onder spel een 
handeling verstaan die binnen vastgestelde grenzen van tijd en plaats 
wordt verricht volgens bindende regels, die een doel op zichzelf vormt 
en gepaard gaat met cen gevoel van spanning en voldoening en met 
een besef van 'anders zijn' dan in het 'gewone leven' (1938 40) 
Een drijfjacht vindt plaats in naar tijd en ruimte begrensde fasen, die 
door middel van hoornklankcn akoestisch worden gemarkeerd Scho-
ten die vóór of na deze signalen vallen worden als gevaarlijk be-
schouwd en hebben sancties tot gevolg Tijdens een drijfjacht zijn 
jachtvelden onderverdeeld in driften Met drift wordt zowel het per-
ceel aangeduid waar de drijvers overheen lopen om het wild op te 
jagen, als de tijd die deze activiteit in beslag neemt Het 'nict-alledaag-
se' karakter van een drijfjacht wordt onderstreept door het feit dat 
jagers de tijd gedurende de jacht met 111 minuten en uren, maar in 
'driften' meten De grenzen van een drift worden vaak door ruimtelij-
ke structuren gevormd, zoals een sloot, een weg, een bosrand of akker-
zoom De drift als zodanig is het domein van de drijvers De jagers 
staan langs de grenzen opgesteld, op post zoals het heet De bovengrens 
van een drift wordt kop en de zijkanten worden flank genoemd Vol-
gens de voorschriften mag het in de drift lopende wild niet door de 
jagers beschoten worden Dit mag pas gebeuren als het de grenzen van 
de drift gepasseerd heeft. Jagers hebben hiervoor een pragmatische 235 
verklaring een schot in de drift zou immers een drijver kunnen raken 
Daarnaast is van belang dat het schot op wild dat zich 111 de drift 
bevindt weinig aantrekkelijk is. In de drift wordt het wild zodanig 
gemanipuleerd dat het de kenmerken krijgt die door jagers zo gewaar-
deerd worden- fazanten worden hoge vliegers en hazen snelle lopers. 
Het is de taak van de drijvers ervoor te zorgen dat het wild zich 
weerbaar aan de jagers presenteert. Dit gebeurt op het moment dat het 
de grenzen van de drift passeert. Zodra deze tot tegenspelers getrans-
formeerde dieren de drift verlaten, maken zij grote kans te worden 
gedood. Een dier dat de grens ongeschonden passeert, geniet het res-
pect van jagers, het is 'vrij' Jagers achten het laf en 'onsportief zo'n 
dier alsnog te schieten, na te schieten", zoals het in jagerstaai heet. Wild 
dat aan de schoten van jagers weet te ontsnappen, wordt als een moei-
lijk te bedwingen tegenspeler gezien Dit valt op te maken uit uit-
spraken als: 'die kent het klappen van de zweep' of 'd ie weet donders 
goed waar de geweren staan' 
Tot zover hebben wij vooral naar de structurele kanten van een 
drijfjacht gekeken Voor jagers is de essentie van dcjacht in de gevoels-
matige aspecten gelegen, die zij met verschillende termen aanduiden. 
Uitdaging, spanning, geluk, voldoening en passie zijn enkele van de 
meest gangbare noties. Een drijfjacht vertoont, zoals blijkt uit het 
voorbeeld, competitieve aspecten Jagers meten zich met het wild Zij 
trachten sneller, sterker, behendiger, geduldiger, gedisciplmeerder, 
slimmer en inventiever te zijn dan hun tegenspelers I Iicrin schuilt de 
uitdaging van de jacht. Niet toevallig gaat het hierbij, zoals we al 
zagen, om eigenschappen en vaardigheden die met mannelijkheid 
geassocieerd worden Een raak schot, waarmee eenjager de 'wedstrijd' 
wint, demonstreert zijn fysieke en mentale voortreffelijkheid. Compe-
titie veronderstelt een fundamentele gelijkheid van de partyen Dit 
principe is ook in de jacht aanwezig. Aan het wild worden immers 
eigenschappen toegeschreven van een ideale tegenspeler die aan een 
jager gewaagd is. Daarnaast onderwerpen jagers zich aan beperkingen 
waardoor de machtsbalans tussen mens en dier minder ongelijk wordt. 
Deze beperkingen zijn geformaliseerd in de weidclijkhcid, het nor-
menstelsel van jagers, dat in het volgende hoofdstuk uitvoerig behan-
deld wordt. Het competitieve aspect krijgt in een drijfjacht een tweede 
dimensie, daar de deelnemers zich met alleen met dieren maar ook met 
236 andere jagers meten De wedijver met andere geweren uit zich echter 
in zeer bedekte termen Het wordt onbeleefd geacht te praten over de 
aantallen wild die men geschoten heeft of er andere jagers naar te 
vragen Niettemin houden jagers de naburige posten tijdens de jacht 
nauwlettend in de gaten, en verkeren zij in de zekerheid dat zijzelf 
eveneens geobserveerd worden Zoals een van mijn informanten zei 
'Als ik een hoge vogel met een elegant schot omlaag haal, dan geeft het 
m y extra voldoening als dit ook door anderen gezien wordt ' 
Al lijkt op een drijfjacht de aanwezigheid van wild voorgepro-
grammeerd te zijn - tot voor kort werden fazanten met het oog op 
deze gelegenheid uitgezet - , ook deze jachtvorm kenmerkt zich door 
elementen van verrassing en onvoorspelbaarheid Het blijft steeds on-
gewis of jagers 111 een bepaalde drift wild aantreffen, of het zich op een 
zodanige manier presenteert dat het beschoten kan worden, bij een uit 
de drift tippelende fazant of achteruitslaande haas is dat met het geval 
Tenslotte is het maar de vraag of zij het raken Het jachtsiicces is met 
enkel afhankelijk van factoren die controleerbaar en voor verbetering 
vatbaar zijn, ijiaar ook van geluk (zie Dahles 1989) Hierin schuilt de 
spanning van de jacht O m deze te verhogen hebben jagers bemoeilij-
kende factoren ingebouwd die deel uitmaken van hun weidehjkheids-
normen 'Het wild een kans geven', is daar een voorbeeld van 
Jagen gaat gepaard met mimetische handelingen Teneinde het wild 
te bemachtigen, verplaatsen jagers zich m het wild, bootsen zij zijn 
gedrag na en anticiperen zij zijn reactie Jagers maken ¿ich onzichtbaar 
voor het wild, kruipen door struikgewas, schuilen in sloten of achter 
heggen Ze fiepen" als een reegeit en snateren als een eend om de 
aandacht van een bok of woerd te wekken ' Soms gaat de aanpassing 
aan hun omgeving zover dat zij zich met een roofdier identificeren 
Deze activiteiten doen een jager plezier, en hoe groter de perfectie die 
hij daarin bereikt, des te meer voldoening de jacht hem geeft Op een 
drijfjacht lijkt het mimetische m vergelijking met het competitie- en 
kansaspect minder belangrijk te zijn Dejagcrs staan immers op post en 
wachten hun kansen af Toch dienen zij ervoor te zorgen dat zij niet 
voortijdig door het wild gezien worden Hazen bijvoorbeeld nemen 
een andere vluchtroute als zij cen jager waarnemen Mimetische aspec-
ten spelen vooral cen rol bij de planning van de driften en de dnjf-
nchting Het is met name de jagermeester die hiermee geconfronteerd 
wordt Hij moet, rekening houdend met het weer, de terremgesteld-
held en de windrichting vóór de jacht kunnen inschatten, welke 237 
vluchtroutes het wild zal kiezen en waar de geweren geposteerd moe-
ten worden (Dahles 1985). Dit vereist venatonsche" verbeeldings-
kracht. 
De gedrevenheid van jagers om steeds weer opnieuw de spanning, 
uitdaging en het plezier van de jacht op te zoeken en te herbeleven, 
werkt naar zeggen van sommige van mijn informanten als een roes of 
verslaving. Zodra de tijd nadert waarin de jacht weer opengaat — voor 
veel Nederlandse jagers is dit eind juli, met het begin van de cendejacht 
staat hun leven in het teken van de jacht. Hiervoor nemen mijn 
informanten smpperdagen op en stellen zij vakanties uit. Zij volstaan 
ook met met één stuk wild of één drift, maar trachten het gevoel van 
spanning en voldoening dat met het achtervolgen en bemachtigen van 
het wild gepaard gaat steeds weer opnieuw op te wekken en te herbele-
ven Dit is de jachtkoorts of de jachtpassie die zich van jagers meester 
maakt, waardoor zij geobsedeerd raken door de wens wild te bemach-
tigen Jagers dienen deze passie te beheersen en ondergeschikt te maken 
aan de gedragsvoorschriften Lukt hen dat niet, dan stellen zij zichzelf 
en het helejachtgezclschap aan gevaren bloot Het 'incident' tijdens de 
boven beschreven drijfjacht kan dit verduidelijken. Dcjager die, nadat 
de jacht was afgeblazen, een fazant trachtte te bemachtigen, bracht de 
veiligheid van het jachtgezelschap in gevaar doordat de strikte rolver-
deling die tussen de hoornsignalen 111 bestond en die het samenspel van 
jagers, drijvers en wild controleerbaar maakte, was opgeheven Aange-
zien tussen de driften tijdelijk een zekere wanorde heerst — iedereen 
heeft zijn post verlaten - moeten jagers juist dan zelfbeheersing aan de 
dag leggen en uiterst voorzichtig met het geweer omspringen 
H L ι ' H A I A L I ' 
Hoornklanken markeren het einde van een drijfjacht Jagers spreken 
ook wel eens van het 'laatste halall' s Zij verlaten dan de gestructureer­
de ruimte waarin de jacht heeft plaatsgevonden en keren terug naar het 
huis van de jachtopzichter, de dorpskroeg of de boerderij. Zij voeren 
het geschoten wild met zich mee Het wild is dood. In het cognitieve 
schema van jagers gaat het hierbij met o m dode dieren, maar om 
gerespecteerde tegenspelers die in een strijd op eervolle wijze hun leven 
hebben gelaten. De dood van deze tegenspelers is problematisch. Het 
gewelddadige einde van de dierlijke tegenspelers vormt een breuk met 
238 het speelse karakter van de jacht Kenmerkend voor spel is immers dat 
in een competitieve sfeer cen strijd tussen twee partijen geleverd wordt 
zonder dat de verliezer ernstige schade lijdt Jagers maken zich schuldig 
aan een overtreding van deze spelregels door geweld te gebruiken De 
vraag is hoe zij daarmee in het reine komen 
Net zoals het begin van de jacht gemarkeerd wordt door een over-
gangsfase, waarin jagers een statusverandering ondergaan, zo ken-
merkt ook het einde zich door een overgangsperiode waarin deze sta-
tus verandering weer ongedaan gemaakt wordt ben reeks handelingen 
is daarbij op het geschoten wild gericht Zoals beschreven, wordt de 
buit na afloop uitgestald Het opmaken van het tableau geschiedt niet 
toevallig op de grens tussen jachtveld en bewoonde wereld liet ta-
bleau kenmerkt immers de statusvcrandcring van het wild van an-
tropomorfe tegenspeler naar eetbaar vlees in geval van 1 erbivoor wild 
en naar cadaver 111 geval van roofdieren Het opmaken ^an het tableau 
wordt met grote zorgvuldigheid ter hand genomen ' Het geschoten 
wild wordt eerst 'gefatsoeneerd' Men strijkt vacht of veren glad, 
waarbij inschot"' en bloedvlekken zo mogelijk verborgen worden 
Exemplaren die al te zeer kapot geschoten zijn, worden niet uitgestald 
De mannelijke dieren en de sterkste stukken komen rechts te liggen of 
te hangen, de vrouwelijke en zwakke stukken links In deze volgorde 
komt de waardenhierarchie tot uitdrukking waarin weerbaar wild een 
vooraanstaande plaats inneemt De grootste wildsoorten komen op de 
voorste rij, de kleinere in verhouding op de volgende rijen, waarbij de 
vuistregel 'haarwild voor veerwild' geldt Het is niet toegestaan om 
over het tableau of een deel daarvan heen te stappen Evenmin is het 
gebruikelijk dat de jagers zelf zich met het opmaken bemoeien Deze 
taak wordt zo mogelijk door helpers, bijvoorbeeld dejachtopzichtcr 111 
samenwerking met enkele drijvers, vervuld Is het tableau uitgelegd, 
dan nodigen de helpers de jagers uit dit te bezichtigen Hierbij installe-
ren de jagers zich vóór het tableau, de drijvers en andere helpers er-
achter Dejagcrmccster, soms ook dejachthouder of een andere jager, 
houdt een korte toespraak, waarin hij het verloop van de jacht recapi-
tuleert en een dankwoord richt tot de drijvers, de jagers en de jacht-
opzithter In dit verband maakt de spreker ook het aantal geschoten 
dieren bekend, gespecificeerd naar soort en geslacht Over het aantal 
dat iedere jager persoonlijk bemachtigd heeft, verneemt men geen 
woord Achter de opvatting dat het onbeleefd is en van een slechte 
smaak getuigt over zijn successen op te scheppen, gaat ook het ver- 239 
hullen van de persoonlijke betrokkenheid bij het doden van het wild 
schuil. O p het tableau is met meer herkenbaar welk stuk wild door 
welke jager is geschoten, en het jachtgezelschap herdenkt de jacht in 
ccn gemeenschappelijk ceremonieel. Na afloop daarvan worden de 
eetbare wildsoorten onder de jagers en drijvers verdeeld.7 
Dit is bijvoorbeeld anders op het terrein van de grofwildjacht, die 
dan ook met ccn ander ceremonieel gepaard gaat. Daar wij hierbij, 
met uitzondering van de wilde zwijnejacht, met een solitaire jacht-
vorm te maken hebben, ligt er zelden meer dan één stuk wild op het 
tableau Nadat de jager het schot geplaatst heeft, neemt hij enige tijd 
rust in acht Hij blijft op zijn post om het stervende wild met onnodig 
op te schrikken. O p de aanschotplaats" zoekt de jager naar schot-
tekens~. Mocht het wild gevlucht zijn, ^ m 1^  nt hij de nazock" te 
organiseren. Is het wild ter plekke gevallen, dan controleert hij waar 
zijn schot het dier heeft geraakt. De jager breekt vervolgens een takje,y 
de breuk", dat hij door het zweet" haalt en op de rechterzijde van zijn 
hoed aanbrengt. Mocht de jager zich met een helper in het veld bevin-
den, dan overhandigt deze de schutter de breuk, bevestigd aan diens 
hoed of aangeboden op het blanke mes, met een weidmansheil". Ook 
het geschoten dier wordt van ccn breuk voorzien De jager plaatst ccn 
inbezitname- of tableau-breuk op het blad" van het op de rechterzijde 
gelegde stuk, bij mannelijk wild met het afgebroken einde, bij vrou-
welijk wild met de groeitop naar de kop wijzend. Een tweede breuk 
steekt men als laatste bete" in de azer". Grofwildjagers achten het 
gepast vervolgens enkele minuten stilte in acht te nemen, zo mogelijk 
voorafgegaan door het hoomsignaal 'bok (hert, zwijn) dood'. De kor-
te periode van stilte stelt de jager in de gelegenheid de jacht in gedach-
ten opnieuw te beleven Het hoort bij de grofwildjacht om het rode 
werk" ofwel het ontwelden ter plekke te verrichten Hierbij gebiedt de 
jagersetiquette dat de kleding van de jager onveranderd blijft. Hij dient 
zich van zijn taak te kwijten metjas aan, mouwen omlaag en hoed op. 
Dit dwingt hem voorzichtig te werken en, aldus Antonissc (1978- 309), 
een 'al te barbaarse sfeer' te vermijden. 
Men ontkomt er niet aan het ceremonieel rond het pas gedode wild 
met begrafenisrituelen te vergelijken (zie Burkert 1985. 51-52). In alle 
samenlevingen begeleiden rituelen de overgang van de wereld der 
levenden naar die der doden Als overgangsriten markeren begrafenis-
rituelen met alleen deze statusverandering, maar slaan ze ook een con-
ceptuele brug tussen deze en de 'andere' wereld (Vcnbnix 1987 13) 
Mensen verhullen op deze manier de onomkeerbaarheid van de dood 
omdat zij zijn definitieve karakter met kunnen accepteren Zoals sterf-
gevallen een inbreuk plegen op de continuïteit en de betekenisvolle 
ordening van het samenleven (ibid 12-13), z o druist het gewelddadige 
einde van het wild m tegen het spclkaraktcr van de jacht Met het schot 
dat de dood van het wild teweegbrengt, eindigt de jacht, het spel is 
over Doch net als het begin daarvan door een ceremonie gekenmerkt 
wordt , zo vergt ook het einde een vergelijkbare markering De cere-
monie rond het tableau bij de drijfjacht en de laatste bete bij de grof-
wildjacht markeren zowel de statusvcrandcring van het wild — de an-
tropomorfe kenmerken maken plaats voor utilitaire aspecten als 
eetbaarheid als de overgang uit de 'aparte wereld' naar de orde van 
alledag 
Voordat jagers, na beëindiging van een drijfjacht, terugkeren naar 
de wereld van alledag, komen zij nog een keer bijeen Het wordt 
onbeleefd geacht om een jachtgczclschap onmiddellijk na verdeling 
van de buit te verlaten Veeleer is het gebruikelijk om gezamenlijk een 
maaltijd of op zijn minst een borrel te gebruiken Hierdoor wordt de 
groep, die op het punt staat uit elkaar te gaan, voor een laatste keer 
verenigd In dit licht kunnen we ook de borrel tussen de driften en de 
gezamenlijke lunch zien die in het bovenstaande geval deel uitmaakte 
van de jachtdag Het afsluitende samenzijn heeft echter een ander ka-
rakter dan de pauzes tussen de driften Meer dan in die fases zijn jagers 
alweer geïntegreerd in de wereld van alledag en maakt hunjagcrsidcn-
titcit plaats voor zaken die hun positie in de gewone wereld ken-
merken Een belangrijke aanwijzing m die richting vormden de ge-
sprekken tussen jagers in de beschreven casus die met meer over de 
jacht maar over zakelijke beslommeringen gingen 
LEVbN fcN D O O D 
Riten markeren niet alleen belangrijke statusverandcringen in de le-
venscyclus van mensen zoals geboorte, huwelijk en dood, maar ook 
temporele overgangen, zoals het begin van het nieuwe jaar of de wisse-
ling van de seizoenen (Van Gennep i960 178-179) Overgangen vor-
men een thema dat we ook in de drijfjacht aantreffen De overgang 
van leven naar dood is daarin zeer nadrukkelijk aanwezig en wordt, 
zoals we gezien hebben, met veel zorg omgeven. Leven en dood ken- 241 
merken de tijd van het jaar waarin drijfjachten plaatsvinden, de late 
herfst en vroege winter. In oktober, wanneer de eerste drijfjachten 
worden gehouden, lijkt de natuur met het verdwijnen van het groen te 
'sterven'. Doch eind januari, wanneer de laatste drijfjachten plaatsvin-
den, zijn in de natuur de eerste sporen van het naderende voorjaar 
aanwezig.10 Zo is de paring van de hazen dan al begonnen. De tijd van 
de Grote Jacht slaat een brug van de herfst, de tijd van dood en verval, 
naar het voorjaar, de tijd waarin het leven nieuw ontwaakt. Daarom 
zijn met de jacht niet alleen de thema's dood en verval verbonden, 
maar ook vruchtbaarheid, voortplanting en groei. Een drijfjacht ves-
tigt de aandacht op het cyclische karakter van het leven. De dood 
wordt daarin niet als een fase gezien waarin het leven onherroepelijk 
eindigt, maar als een overgangsfase waarop geboorte, groei en rijping 
volgen. Dit impliceert continuïteit, een eeuwigdurende cyclus. 
In een drijfjacht trachten jagers aspecten van de onvoorspelbare 
natuur voorspelbaar en beheersbaar te maken. Doordat het doden van 
wild daarbij onderworpen is aan strenge regels en een stringente af-
bakening in tijd en ruimte, wordt de dood in het cognitieve schema 
van jagers controleerbaar. Volgens de regels mag er niet buiten de 
driften geschoten worden. Zo zagen we dat het wild dat de grenzen 
van de drift ongedeerd gepasseerd heeft, 'vrij ' is. Hierin slagen volgens 
de opvattingen van jagers slechts de beste en sterkste dieren, de 'win-
naars' van het jachtspcl, die zich superieur aan de jagers hebben ge-
toond. Deze dieren zijn in de gelegenheid zich voort te planten en 
dragen dus de kiem van het nieuwe leven m zich. Een drijfjacht brengt 
daarmee de macht over leven en dood tot uitdrukking, een macht die 
in handen van de jagers ligt. In hun opvattingen is deze macht niet 
destructief, enkel dood brengend, maar constructief." Terwijl in de 
ogen van veel met-jagers de jacht slechts dood en verderf onder het 
wild zaait, menen jagers dat zij al jagende bijdragen aan een verbete-
ring van de wildstand, daar slechts de sterkste dieren ongedeerd blij-
ven.12 
2 4 2 7 3 D R I J V E N , P L U l b R E N CN VOOR D b VOET J A G b N 
Van alle jachtvormcn is een drijfjacht het meest gestileerd Drijven"' is 
evenwel slechts één manier om dejacht te beoefenen In oktober opent 
de Grote Jacht met alleen voor jagers die drijfjachten houden, maar 
ook voor degenen die op kleinere schaal jagen Andere jachtmethoden 
die hiervoor in aanmerking komen zijn voor de voet jagen en peute-
ren 
Voor de voet jagen kan als een variatie op de drijfjacht gezien 
worden, vaak maken jagers geen scherp onderscheid tussen beide vor-
men en duiden zij voor de voctjagen met de term drijven aan Hierbij 
lopen cnkclcjagers samen met een aantal drijvers een perceel af Gewe-
ren en drijvers lopen naast elkaar Er is geen ruimtelijke scheiding 
tussen hen in het veld, er is alleen een taakverdeling de geweren schie-
ten het wild dat door de drijvers is opgejaagd, en die rapen de buit en 
dragen ze gedurende de drift met zich mee Voor de voet jagende 
jagers kunnen het ook zonder drijvers stellen, ze kunnen tegelijkertijd 
jagen en drijven en het door hen geschoten wild zelf dragen Deze 
jachtvorm kenmerkt zich door een zekere mate van stilering Ook 
voor de jacht voor de voet ondergaan jagers eerst een statusverande-
ring, ze kleden zich in het groen, gebruiken jagerstaai en meten de tijd 
in driften Ook zij doden het wild volgens de spelregels Zij nieten hun 
krachten met de dieren en met de jagers aan hun zij, ook zij zijn 
afhankelijk van het jachtgeluk, trachten in de huid van het wild te 
kruipen en worden overmand door de jachtpassie Tenslotte houden 
zij een kleine ceremonie bij het tableau en drinken zij gezamenlijk een 
borrel In vergelijking met een grote drijfjacht ontbreekt hierbij de 
formalisering en strenge fasering, alsmede de strikte rollen- en ruimtc-
verdchng tussen de deelnemers Jagen voor de voet laat slechts een 
klein gezelschap toe drie of vier geweren, twee of drie drijvers (of 
polsdragers) Dezejachtvorm treffen wc op kleinerejachttcrrcincn aan, 
onder kleine jagers en plattelandsjagcrs Hun onderlinge verhouding 
verschilt van de relaties die de deelnemers aan een drijfjacht kenmer-
ken In kleine jachten in rurale jagersverenigingen zijn grote sociale 
verschillen vaak afwezig Zoals wc in een vorig hoofdstuk gezien heb-
ben, vervaagt daarin zelfs de scheiding tussen geweren en drijvers, 
tussen jagers en helpers Een kleine jager of plattelandsjagcr moet in 







































Voor de voet jagen (foto: O. Kana) 
244 geweer fungeren, 's middags als drijver Bovendien kunnen de vaste 
drijvers van zo'n gezelschap aspiranten zijn die een volledig lidmaat-
schap van de jachtvereniging of combinatie ambiëren, of jonge jagers 
die met dejachtcursus bezig zijn Anders dan in de grote drijfjacht is de 
taakverdeling bij de jacht voor de voet geen permanent gegeven dat 
met sociale verschillen gepaard gaat De relatie tussen de deelnemers is 
minder ongelijk Dit komt tot uitdrukking m de ruimtelijke organisa-
tie van een dergelijke jacht geweren en drijvers lopen immers naast 
elkaar 
Peuteren is een nog kleinschaliger jachtvorm Vaak gaat een jager er 
alleen, meestal met een jachthond, op uit om wild te schieten Soms 
laat hij zich door een polsdrager vergezellen De opbrengst van 'een 
middagje peuteren' is doorgaans beperkt tot twee of drie stuks wild, 
vaak gaat een jager ook platzak" huiswaarts Deze jachtvorm treffen 
w<5 vooral onder kleine en plattelandsjagcrs aan, aangezien ze bejaging 
van kleine velden toestaat Niettemin bestaat er ook onder grote jagers 
belangstelling voor het peuteren als tegenwicht voor grote drijf-
jachten Sommige van mijn informanten reserveren voor deze jacht-
vorm in hun grote jachtveld enkele percelen, die tijdens een drijfjacht 
ontzien worden Zo nu en dan, tussen de van tevoren vastgestelde 
drijfjachten door, trekken ze er in hun eentje op uit om 'een middag te 
peuteren' Al is peuteren een incidentele en individuele activiteit, een 
jager ondergaat ook in dit geval de eerder beschreven statusverande-
nng, creëert een wereld apart waarin andere waarden en normen gel-
den dan in het dagelijkse leven, en treedt zijn dierlijke tegenspelers 
volgens de spelregels tegemoet In tegenstelling tot bij andere jacht-
vormen is de fasering bij de peuterjacht niet onmiddellijk zichtbaar, 
maar voltrekt zij zich in de beleving van de jager 
Hier dringt zich de vraag op waarom sommige jagers volstaan met 
peuteren of voor de voetjagen, terwijl anderen de voorkeur geven aan 
een grootschalige en gestileerde jachtvorm O p welk 'arrangement' de 
keuze van een jager valt, is in hoge mate afhankelijk van de omvang 
van een jachtveld en de wijze waarop het bejaagd wordt Grote drijf-
jachten zijn gebonden aan grote jachtvelden omdat alleen deze de ver-
eiste voorwaarden bieden, namelijk voldoende ruimte en wild. Grote 
jachtvelden zijn doorgaans m handen van beter gesitueerde jagers die 
veelal een jachtopzichtcr in dienst hebben Voor een perfect georga-
niseerde drijfjacht is bovendien veel voorbereiding, ervaring en kennis 
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vereist zowel van jagerszijde als van de kant van de helpers en het 
jachtpersoncel Deze voorwaarden beperken de kring van jagers die 
grote drijfjachten organiseren tot een grondbezittendc elite Het ligt 
daarom voor de hand dat deze jachtvorm een onderscheidend ken-
merk vormt van deze elite ten opzichte van andere categorieën jagers 
In de volgende paragraaf zal het aspect distinctie nader bekeken wor-
den m het h tht van de drijfjachtetiqucttc zoals die zich m de loop van 
deze eeuw heeft ontwikkeld 
7 4 DRIJIJAC H U IIQULTTF 
De drijfjachten op hazen en fazanten zoals wij die tegenwoordig ken-
nen, kwamen pas in de tweede helft van de vorige eeuw in zwang 
Daarvoor beschikten jagers slechts over moeilijk te hanteren schietwa-
pens die voor drijfjachten ongeschikt waren l 3 Pas met de komst van 
de tegenwoordig gebruikelijke achterladers' die met patronen snel 
herladen kunnen worden, werden drijfjachten in de boven beschreven 
vorm mogelijk De wijze waarop de schietjacht beoefend werd, de 
mate van vcifijmng en stilering die ze onderging, was een graadmeter 
van distinctie onder jagers die voor hun vermaak jaagden 
In kringen van grondbezittendc heerjagers werd deze jachtvorm 
snel geliefd Al m de eerste jaargangen van De Ïscdcrlaiid^e Jager werd 
regelmatig aandacht aan drijfjachten besteed De artikelen beperkten 
zich niet tot een beschrijving van dergelijke gebeurtenissen, maar be-
vatten dikwijls handleidingen voor 'goed gedrag' zowel voor een gast-
heer als voor gasten Sociale omgangsvormen speelden bij gezelsehaps-
jachtcn een grote rol Voor een belangrijk deel ging het hierbij om het 
'schietgedrag' van jagers tijdens gezelschapsjachtcn Zo richtte Mous-
tache, hoofdredacteur van het jagersblad, de volgende waarschuwing 
tot zijn lezers 
'De roekeloozc, gevaarlijke schutter is 
wel de grootste zondaar tegen de wetten 
der wellevendheid op jacht, hij ontneemt 
zijn medejagers het genot, bederft de 
stemming van het gezelschap en moest 
als een melaatsche worden gemeden 
Het is zeer onbehoorlijk een stuk wild 
voor zich op te eischen, dat ook door een 
anderen schutter werd beschoten Al is 
men persoonlijk er van doordrongen, het 
doodchjk schot te hebben aangebracht, 
dan nog brengt de wellevendheid mede, 
er geen aanspraak op te maken, teneinde op zijn plaats en onder jagers zal ze 247 
zijn incdcjagcr, die wellicht minder gereedehjk worden aanvaard Wie het 
handig is, niet onaangenaam te zijn met zou doen, zou bewijzen, geen waar 
Wanneer de geweren op geringe J a g c r t c z l J n Г) с jachtetiquette eischt het, 
onderlinge afstanden staan opgesteld, kan evenals zij verbiedt, dat opzettelijk het 
het wel eens voorkomen, dat men een wild voor den neus van den buurman 
stuk beschiet, dat voor den buurman wordt neergeschoten' 
bestemd is Een verontschuldiging is dan (DNJ 1915 201) 
Tijdens gczclschapsjachtcn dienden jagers te tonen dat zij zichzelf de 
baas waren en zich met tot onbeheerste handelingen lieten verleiden 
Andere jachtvormen die in kleinere krmg of individueel beoefend 
werden, vereisten eveneens zelfbeheersing van de jagers Overtredin­
gen van deze regel werden in die gevallen echter minder zwaar op­
gevat Bij het individueel jagen was er geen onmiddellijke sociale con­
trole, en bij een informeel 'middagje voor de voet' met vrienden werd 
doorgaans toleranter met gedragsregels omgesprongen 
Naast het schictgedrag kregen ook andere aspecten van wellevend­
heid op gczelschapsjachten aandacht in De Nederlandse Jager Gasten 
ontvingen instructies met betrekking tot de gepaste kleding, het beta­
len van fooien aan het jachtpcrsoneel, het al dan met meenemen van 
jachthonden, de juiste reactie op een jachtinvitatie Gastheren werden 
in allerlei facetten van een volmaakte organisatie onderwezen, tc be­
ginnen bij de verzending van schnftelijkcjachtmvitaties, het recruteren 
van helpers, en verder de ontvangst, het serveren van maaltijden, de 
postenverdeling, en tenslotte het opmaken van het tableau en de cere­
monie om de jacht tc beëindigen I 4 
Tot aan het begin van dejaren dertig werd in De Nederlandse Jager 
vooral in de vroege herfst, vlak voor de opening van de Grote Jacht, 
aandacht besteed aan verschillende aspecten van de dnjfjachtetiquctte 
De redactie beperkte zich doorgaans tot twee of drie 'opvoedende' 
artikelen en hetzelfde aantal sfeervolle beschrijvingen van drijfjachten 
In dejaren dertig veranderde dit Niet alleen stond de drijfjacht in een 
steeds groter aantal artikelen centraal, maar ook kwam de nadruk 
steeds meer op de gedragsvoorschriftcn tc liggen Voor een deel duid-
de deze ontwikkeling op een toenemende belangstelling onder heer-
jagers voor deze jachtvorm, voor een deel ook op een gebrekkige 
naleving van de regels Vermoedelijk hielden beide aspecten nauw 
velband met de groei van het aantaljachtaktchoudcrs m dejaren der-
tig. Zoals in een eerder hoofdstuk besproken, werd jagen in die tijd een 
geliefde activiteit van welvarende heden afkomstig uit de steden. Deze 
nieuwelingen trachtten de oude grondbczittcndc jagerselite na te boot-
sen, maar het ontbrak hen aan bekendheid met de heersende gedrags-
normen De kloof die op dat terrein bestond tussen heerjagers van de 
oude stempel en statusjagers manifesteerde zich het duidelijkst tijdens 
gezelschapsjachtcn waar beide categorieën vertegenwoordigd waren. 
Uitlatingen van vooraanstaande jagers maakten duidelijk dat het hen 
met alleen te doen was om de voorlichting en opvoeding van de 
nieuwkomers, maar ook om het veilig stellen van hun positie (DNJ 
1928. 193). Nergens onderscheidde de oude jagcrselite zich duidelijker 
van de nieuwkomers dan in de naleving van de door haarzelf gemodel-
leerde jachtetiquette. Terwijl jagers uit andere sociale groeperingen 
zich de gedragsregels moeizaam eigen moesten zien te maken, groei-
den telgen uit grondbczittcndc kringen ermee op en konden zo steeds 
bijdragen aan een verfijning van de voorschriften. In de jaren dertig 
was de dnjfjachtetiquctte dermate complex geworden, dat een nieuw-
komer die zich met de materie vertrouwd wilde maken voor een 
onbegonnen taak stond. Al zijn inspanningen ten spijt zou deze jager 
nooit de perfectie bereiken die de heerjagers van de oude stempel 
kenmerkte. 
'Zeer vaak gebeurt het, dat men eerst op onmiddellijk de conclusie trekken dat [ 
middelbaren leeftijd de jacht kan gaan de betreffende routine missen. Ook 
beoefenen. Zonder de minste slagen deze heden er in zich een zekere 
vooropleiding komen zulke personen in schietvaardigheid eigen te maken, 
't veld en al kan men aan hun neus niet nimmer zal hun gedrag op jacht echter 
zien, dat zij hun eerste veld loopen, de zoo zijn, dat zij geen aanstoot zullen 
ervaren jager zal uit hun gedragingen geven.. . ' (DNJ 1934: 229). 
Tijdens en onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog kwam de aan-
dacht voor de jachtetiquette tijdelijk in de verdrukking. In de jaren 
zestig bereikte de belangstelling voor drijfjachten een ongekende om-
vang. Schrijvers in De Nederlandse Jager vreesden zelfs dat voor de voet 
jagen en peuteren geheel in onbruik zouden raken, mocht de drijfjacht 
nog aan populariteit winnen (DNJ 1964: 705). Net als in dejaren dertig 
hield ook deze ontwikkeling verband met de toename van het aantal 
jachtaktehouders, dat zoals eerder uiteengezet een veelvoud was van 249 
dat voor de oorlog In de in het verlengde hiervan ontstane jacht-
combmaties en -verenigingen raakte het gezamenlijk jagen met gasten 
in zwang Soms kochten jagers zich in een combinatie 111, enkel om het 
gezelschapskaraktcT van de jacht, die bij uitstek geschikt bleek om 
banden met zakenrelaties te verstevigen Deze ontwikkeling baarde 
kringen rond De Nederlandse Jager zorg (DNJ 1965 363) IS 
ben decennium later, in de jaren zeventig, ontbrandde onder de 
'denkende en schrijvende jagers' een heftige discussie omtrent drijf-
jachten Steeds meer jagers gingen drijfjachten als een uitdrukking van 
een 'herenmentaliteit' zien die met meer m die tijd paste In deze op-
vatting speelden zowel de interne problemen waarmee dcjagcrswereld 
kampte een rol, als de zich steeds nadrukkelijker manifesterende kritiek 
op de jacht Kleine en jonge jagers wezen grote jagers met omvang-
rijke jachtvelden en grootschalige drijfjachten aan als degenen die hun 
jachtgenot 111 de weg stonden (DNJ 1974 103) Andere jagers achtten 
het kleinschalig jagen van strategisch belang om de publieke opinie 
welwillend te stemmen 
maar zeker niet onbelangrijk is in deze plaats vinden kwaad bloed kunnen 
tijd, dat het publiek de "eenzame jager" zetten We kennen het verhaal van de 
beter accepteert dan het vaak massale "rijke heren op stoeltjes" Het enkele 
gedoe van de drijfjachten, die zeker als ze schot van de voor de voet jager verwaait 
m de buurt van wegen of woonwijken namelijk met de wind ' (DNJ 1971 711) 
Deze opvattingen bleven niet zonder weerwoord De m de jagers we-
reld invloedrijke (grondbezittendc) elite verdedigde haar tradities In 
de pleidooien voor de drijfjacht kreeg de etiquette in de betekenis van 
sociale omgangsvormen nog steeds alle aandacht Maar daarnaast 
trachtten de pleitbezorgers de voordelen van deze jachtvorm 111 de 
terminologie van dcjachtwet te gieten Drijfjachten zouden vaak beter 
dan kleinschalige jachtvormen in het moderne natuurbeheer passen 
'Velden, waar het beheer en de wildstand Denken we daarbij maar eens aan de 
nog voorbeeldig zijn, zijn doorgaans in vele, voorbeeldig onderhouden 
handen van mensen, die nu met direct tot landgoederen, waar de laatste resten aan 
de armste sloebers 111 de ware zin van het flora en fauna met grote kosten voor 
woord, gerekend kunnen worden de eigenaren beheerd worden Die 
2 so eigenaren zijn "rijk" . aan bezit, maar broodnodig kunnen hebben om door 
ze worden van alle kanten bij de middel van de opbrengst van grote 
instandhouding van dat bezit .. zo tableaux . althans een heel klem deel 
erbarmelijk geplukt, dat ze het wel eens van de kosten goed te maken.. . ' 
(DNJ 1974· 102) 
Deze argumentatie kon echter niet verhullen dat drijfjachten door de 
grondbezittende elite om meer dan slechts hun ecologische en econo-
mische waarde in ere gehouden werden. 
7 .5 . RIlUAIISbRING EN MACHTSRELATIES 
Tradities die op het eerste gezicht anachronistisch lijken, kunnen een 
krachtig symbool vormen voor de eenheid en continuïteit van een 
groepering. Zij kunnen bijdragen tot het herdefiniëren en versterken 
van haar grenzen te midden van een als vijandig ervaren omgeving 
(Cohen 1985 75-77). De etiquetteregels van de drijfjacht zijn net als 
andere dominante begrippen en symbolen m de jagerswereld gemo-
delleerd door een grondbezittende elite Juist deze elite en met haar 
ook de dominante symbolen zijn nu 111 het geding Zij voelt zich 
bedreigd door zowel de anti-jacht-bewegmg die een jachtverbod eist 
en de als steeds knellcnder ervaren wettelijke beperkingen als door de 
toename van het aantal jagers en de afname van jachtgelegenheid. 
Alhoewel door deze ontwikkelingen alle jagers getroffen zijn, heeft de 
grondbezittende jagersclite het meest te verliezen. In dit licht bezien 
vormt het vasthouden aan tradities een verdedigingsmechanisme, ze 
legitimeren een traditionele, op grondbezit gebaseerde autoriteit. 
In de drijfjacht vindt deze traditionele autoriteit een dramatische 
expressie. Zij is een uitstekend middel om op schijnbaar informele 
wijze een breed scala van sociale relaties te onderhouden De deelne-
mers aan een drijfjacht, al zijn die afkomstig uit verschillende sociale 
milieus, maken deel uit van het persoonlijke netwerk van de jacht-
houder of één van de combinantcn In het samenspel tussen jagers, 
drijvers, helpers en wild komt het beeld van een ideale sociale orde tot 
uitdrukking; een beeld zoals dit onder de grondbezittende jagerselite 
leeft. In dit ideaalbeeld neemt de elite zelfde machtigste positie in, zij 
draagt een geweer en zij doodt het wild. Het is betekenisvol dat de 
term geweer in de jagerstaai een metafoor is voor jager Jagers symbo- 25 1 
lisercn hiermee 'heer over leven en dood' te zijn en cen bevoorrechte 
positie 111 onze samenleving m te nemen De geweren hebben door-
gaans dezelfde sociale status Vaak zijn zij in staat de genoten gastvrij-
heid met een wcdcruitnodiging te beantwoorden In dit opzicht is een 
drijfjacht een middel om gewenste zakelijke en vriendschappelijke re-
laties te handhaven en te bevestigen, om sociale schulden te betalen of 
juist schuldrelaties te creëren Drijfjachten vormen ook een gelegen-
heid om statusjagers te ontmaskeren, die kennelijk alleen jagen om 
'erbij te horen', niet omdat jacht deel uitmaakt van hun familietraditie 
of leefstijl 
Kenmerkend voor een drijfjacht is dat daarin een duidelijke afstand 
gecreëerd wordt tussen dejagers en het personeel enerzijds en tussen de 
jagers en het wild anderzijds Bij deze jachtvorm zijn er talrijke scha-
kels tussen jager en wild ingebouwd Bij andere jachtvormen is deze 
afstand aanzienlijk kleiner Kleine jachtgczclschappen en individuele 
jagers komen direct in aanraking met het gedode wild, evenmin kun-
nen zij hun persoonlijke betrokkenheid bij het doden daarvan ver-
hullen Door een aaneenschakeling van rituele handelingen waaraan 
jagers zich vóór, gedurende en na de jacht onderwerpen, trachten ze de 
afstand ten aanzien van het te doden en gedode wild te vergroten 
Naarmate men in de sociale hierarchic van de jagerswereld stijgt, 
neemt de omvang, verfijning en formalisering van deze handelingen 
toe Ritualisering is een statussymbool (zie Burkert 1983 42) De mate 
waarin een jachtgezelschap gedifferentieerd is, zegt iets over de sociale 
status van de leden en hun wens zich van andere jagers te onder-
scheiden 
Drijvers en picker-ups worden doorgaans gerekruteerd uit de lokale 
dorpsbevolking die ten aanzien van de jagers een lagere positie in-
neemt Het gaat hierbij om kleine zelfstandige boeren, pachters, kleine 
middenstanders en loonwerkers Zij figureren slechts als helpers Niet 
alleen zijn de taken tussen de geweren en de helpers verdeeld, zij zijn 
gedurende het hele jachtntucel ook ruimtelijk van elkaar gescheiden 
Voor het begin van een drijfjacht zonderen alle betrokkenen zich af 
van de alledaagse wereld, doch zij doen dat gescheiden De jagers 
trekken zich terug in de 'herenkamer', de drijvers en andere helpers in 
een 'dnjverskamcr' De laatsten onderscheiden zich ook uiterlijk van 
de geweren door hun kleding zij dragen doorgaans geen jagersgroen 
2^2 maar buitenkleding in verschillende, soms felle kleuren. Hun 'wapen' 
is een knuppel waarmee zij het wild opjagen, echter niet doden. Ze 
begeven zich gescheiden van de jagers te velde en bewegen zich daar in 
een ruimte die voor de geweren verboden terrein is Zij gebruiken de 
maaltijd aan een aparte tafel en nemen bij het tableau een aparte plaats 
in. Alleen tussen de driften is er een moment waarop jagers en drijvers 
'door elkaar lopen'. Dit neemt met weg dat zelfs op drijfjachten, die 
zich door een zeer rigide scheiding tussen geweren en helpers ken-
merken, steeds het 'gemeenschappelijke' van het gezelschap wordt be-
nadrukt. 'Wij maken hier geen onderscheid tussenjagers en drijvers, zij 
krijgen precies hetzelfde te eten en wij gebruiken de maaltijd gezamen-
lijk', zei de jagermeester van de boven beschreven jacht Toen ik hem 
op de alom zichtbare scheidslijnen tussen beide groepen attendeerde, 
merkte hij op dat deze onvermijdelijk zijn jagers noch drijvers zouden 
zich in eikaars directe nabijheid aan tafel op hun gemak voelen. 
De nadruk op het gemeenschappelijke karakter van de drijfjacht en 
op het ontbreken van 'verschillen' duidt op een ideologie waarin een 
ideale sociale structuur gecreëerd wordt Hierdoor onderscheidt zij 
zich van de sociale werkelijkheid 'Iijdens een drijfjacht blijft deze 
'gelijkheid' denkbeeldig, mets wijst op een opheffing van sociale 
scheidslijnen zoals die in het dagelijkse leven tussenjagers en drijvers 
bestaan. Door de ideologie van gelijkheid wordt een band tot stand 
gebracht tussen de verschillende deelnemers, onafhankelijk van hun 
sociale achtergrond. Het vlekkeloze samenspel van jagers en drijvers 
tijdens de jacht, het gemeenschappelijk nuttigen van voedsel en drank, 
de ceremonie aan het einde van de jacht roepen noties van sociale 
harmonie en consensus op Het cyclische karakter van de jacht wekt 
bovendien de indruk dat de aldus geschapen ideale sociale orde, de 
harmonie en consensus tijdloos en ecuwig durend zijn. Doordat deze 
'ideale' sociale verhoudingen m een gestileerde vorm worden gegoten, 
wordt in een drijfjacht het beeld opgewekt van een geïdealiseerd ver-
leden waarin de positie van de grondbczittcndc elite onaangetast was. 
Ondanks de ideologische eenheid kenmerkt een drijfjacht zich door 
verschillende niveaus die door ruimtelijke scheidslijnen worden aange-
geven Hierdoor kunnen uiteenlopende categorieën mensen aan het-
zelfde evenement deelnemen zonder dat er wrijving ontstaat. De ruim-
telijke scheidslijnen tussen jagers en drijvers komen ongeveer overeen 
met sociale grenzen. De organisatie van een drijfjacht vormt een 
idioom waarin de machtsrelaties in cenjachtgczclscliap tot uitdrukking 
komen De gedragsnormen en spelregels van de jacht verbinden zich 
met deze structurele gegevens tot een betekenisvol geheel Jagers zien 
daarbinnen voor zichzelt een bepaalde rol weggelegd, hebben gevoe-
lens van superioriteit, en claimen het recht deze orde te bewaken Aan 
deze functie ontlenen zij tevens legitimiteit Dit is kenmerkend voor 
groeperingen die hun macht aan traditionele autoriteit ontlenen (Bloch 
19S2 227) 
Deze mentaliteit sluit aan bij opvattingen omtrent grondbezit zoals 
we die onder de jagersehtc aantreffen De jagerselite is vanouds een 
grondbezittende elite, en de dominante concepten en begrippen 111 de 
jachtcultuur zijn juist door deze elite geconstrueerd Met grondbezit 
gaan noties van autonomie en vrijheid alsmede goed rentmeesterschap 
gepaard Autonomie en vrijheid komen tot uitdrukking 111 het spel met 
het antropomorfe wild, een spel 'om leven en dood', waarin jagers 
steeds weer hun fysieke en mentale superioriteit bevestigen Door haar 
strenge regels en strikte fasering is een drijfjacht bij uitstek geschikt om 
te laten zien dat men het veld, het wild, de helpers en zichzelf onder 
controle heeft Hoe perfecter het samenspel van de verschillende deel-
nemers en hoc volmaakter de organisatie en onbenspclijkcr het gedrag 
van de jagers, des te harmonischer en idealer de sociale orde die 111 de 
jacht uitgebeeld wordt Hierin liggen beperkingen besloten De auto-
nomie en vrijheid van jagers is niet absoluut, maar onderworpen aan 
de plichten van goed rentmeesterschap Met dit begrip zijn traditionele 
waarden verbonden, zoals bescherming, loyaliteit, eerbied, harmonie 
en consensus Het goede rentmeesterschap motiveert jagers tot het 
beheren van hun jachtterreinen Door hun veld te bewaken verdedigen 
zij tevens hun autoriteit en de daarop gebaseerde ideale sociale orde, en 
trachten zij de breuk met traditionele machtsverhoudingen te ver-
hullen In het volgende hoofdstuk wil ik me over de vraag buigen 111 
hoeverre het grondbezitsethos ingang gevonden heeft m een gedrags-
code voor jagers en hoe deze code in de loop van de tijd is veranderd 
HOOhDSTUK 8 
Weidelijkheid 
8 I INLEIDING 
De jagcrstaal is rijk aan synoniemen en metaforen Zelden zal men een 
jager horen zeggen dat hij konijnen schiet of op reeen jaagt hij gaat op 
de konijnen of op de bok Hij gaat bersen, aanzitten' , peuteren of op 
hazen voor de voet Ook in het moderne taalgebruik dat in dcjacht-
wct ingang heeft gevonden, doden jagers met, zij oogsten, bestrijden 
schade, reguleren en beheren met de buks Wat deze verschillende 
termen met elkaar gemeen hebben is dat zij het doden van dieren 
eufemistisch omschrijven In dit taalgebruik wordt de dood verhuld en 
tevens gelegitimeerd 
De Spaanse filosoof Ortega y Gasset heeft erop gewezen dat het 
wezen van de jacht met ligt in het doden van wild, maar m de in-
spanningen die een jager zich moet getroosten om een dier te bemach-
tigen Jagers moeten doden om gejaagd te hebben, aldus Ortega (i9S9· 
84) De dood is hierbij een onvermijdelijk, maar ongewenst nevenef-
fect 'De ware jager heeft diep in zich een onrustig geweten tegenover 
de dood die hij het bekoorlijke dier gaat toebrengen', merkt Ortega op 
(ibid 72) Jagers zien zich voor het dilemma geplaatst de afkeer van 
het doden te verenigen met het plezier van het jagen De drijfveer van 
de jacht is het bemachtigen van het dier, maar het moment waarop dit 
wordt verwezenlijkt is een anti-climax Met het schot eindigt ook het 
spel, de band tussen de jager en zijn dierlijke tegenspeler wordt ver-
broken De ordening en zingeving van het jachtspel wordt hierdoor 
immers ondermijnd het 'alsof-karakter van een spel voorziet niet in 
het gewelddadig uitsthakelen van een deelnemer O m de breuk met 
het spelkarakter van de jacht hanteerbaar te maken, negeren en ver-
hullen jagers het doden (Burkert 1983 16-21) 
Door de jacht komen dieren gewelddadig aan hun einde Niet al-
leen wordt hierdoor inbreuk gemaakt op de continuïteit en betekenis-
volle ordening van het jachtspel, ook komt de integriteit van jagers in 
het geding Het is steeds een preoccupatie vanjagers geweest het doden 255 
van wild te legitimeren Zij ontlenen deze legitimiteit slechts voor een 
deel aan de Jachtwct, voor een ander deel aan zelfopgelegde gcdrags-
voorschnften die zij bij hun verrichtingen in het veld in acht nemen 
De in het vorige hoofdstuk besproken etiquetteregels en de stilering 
van verschillende jachtvormen maken deel uit van deze gcdragsvoor-
schnften, ze zijn facetten daarvan Fcn belangrijk facet dat nog geen 
aandacht heeft gekregen, zijn de gedragsregels die jagers ten aanzien 
van het wild in acht dienen te nemen 
Hoe zorgvuldig de naleving van deze regels bewaakt wordt, blijkt 
bij overtreding daarvan Jagers die de voorschriften aan hun laars lap-
pen, heten schieter", aasjager", vlcesjager", kantjesjager" Met deze als 
scheldwoorden gebruikte termen plegen jagers andere leden van het 
Groene Gilde aan te duiden die de fatsoensnormen van de jacht met 
voeten treden Een schieter verwart dejacht met schietsport ben aasja-
ger schiet op alles wat beweegt, een vlecsjagcr jaagt enkel voor de bout 
en een kantjesjager dupeert zijn buren door aan de grenzen van zijn 
veld het wild afte schieten (Janssens 1976 19-20) De aldus aangeduide 
jagers overschrijden de zorgvuldig getrokken scheidslijnen tussen ja -
gen en doden, tussen wild en wilde dieren, tussen jacht voor het ver-
maak en jacht als broodwinning De tegenhanger hiervan vormt de 
'weidman' of'weidclijk'jager Die beoefent dejacht 'volgens de regels 
die bij de goede jagers leven' (Hermans 1947 398) Hij eerbiedigt met 
andere woorden de scheidslijnen tussen jacht en andere vormen van 
geweldpleging Dat jagers weidclijk jagen ook met 'jachthygicne' ver-
talen is in dit verband betekenisvol (DNJ 1966 679) Met behulp van 
deze termen maken jagers een onderscheid tussen 'goede' en 'slechte' 
jachtbeoefenaren en creëren zij morele categorieën die dwars door de 
eerder besproken sociale scheidslijnen lopen De criteria die aan het 
morele onderscheid ten grondslag liggen, vormen een erecode die ja -
gers met de term wcidehjkhcid aanduiden 
Alhoewel de term wcidehjkhcid niet eenduidig omschreven kan 
worden en in jagcrsknng vaak aanleiding geeft tot felle discussies, 
ontlenen jagers daaraan een rechtvaardiging voor hun handelen In dit 
hoofdstuk wil ik eerst laten zien uit welke voorschriften de weidehjk-
hcidscode bestaat en in hoeverre hierdoor de grenzen tussen jagen en 
doden gemarkeerd worden Vervolgens wil ik aan de hand van veran-
deringen in de weidehjkhcidscode aangeven waarom de belangstelling 
256 van de jagerswereld thans meer dan ooit uitgaat naar formalisering en 
codificcring van haar erecode. 
8 2 . G E S C H R E V F N EN U N G I bCURI VI N G L U R A G S C O D b S 
Weidchjkheid en daarvan afgeleide concepten hebben geen mgang 
gevonden in de Nederlandse taal. Zowel Van Dale als Koenen zal men 
tevergeefs naslaan op de term weidehjkheid. Voor 'weidman' geven 
beide woordenboeken het synoniem jager; en het bijwoord 'weidclijk' 
wordt omschreven als zijnde 'in overeenstemming met het jachtge-
bruik, de ongeschreven regels bij het jagen' (Van Dale 1984; Koenen 
1974) 
In jagerskring zijn deze termen algemeen bekend ' Zij maken deel 
uit van de 'groene taal' Onder wcidelijkheid verstaan jagers het geheel 
van overwegend ongeschreven gedragsrichthjncn waarnaar zij zich 
vrijwillig richten Dit wil niet zeggen dat deze richtlijnen geheel vrij-
blijvend zijn Het zijn normen met een bindend karakter voor 'bonafi-
de' jagers. In 1978, voor het eerst m de geschiedenis van de jacht in 
Nederland, zijn er richtlijnen voor weidclijk gedrag vastgesteld door 
de KNJV. Voorlopig zijn deze richtlijnen slechts voor haar leden bin-
dend. Er is geen systematische controle op naleving van de richtlijnen, 
ook al heeft de KNJV 111 194^ een ereraad ingesteld die bevoegd is 
maatregelen te nemen tegen onweidelijkc jagers. In werkelijkheid 
worden slechts grove overtredingen door deze raad 111 behandeling 
genomen, zoals 1111980 geschiedde bij de affaire Mastenbroekpoldcr die 
de ganzenoorlog inleidde. Zoals we m dat verband gezien hebben, zijn 
de machtsmiddelen van de ereraad beperkt tot een publiekelijke beris-
ping vanjagers of in het ergste geval schorsing van de overtreder als lid 
van de KNJV. 
Weidchjkheid vormt een middel voor sociale controle en mag met 
verward worden met de geschreven regels in de Jachtwct. Deze laatste 
reguleren vooral de toegang tot de jachtterreinen, de daaruit voort-
vloeiende rechten en plichten, alsmede de relaties tussen de jachtge-
rcchtigdcn en met-jagende groeperingen in onze samenleving Ge-
dragsvoorschnften met betrekking tot het wild en tot andere jagers 
treft men daarin slechts 111 beperkte mate aan. Deze staan juist centraal 
in de wcidehjkheidscode. 
De scheidslijn tussen geschreven en ongeschreven regels is niet voor 257 
eens en altijd vastgelegd Enkele richtlijnen die ooit deel uitmaakten 
van de ongeschreven erecode van jagers hebben in de loop der tijd 
ingang gevonden in de Jachtwet, waarmee het afdwingbare en con-
troleerbare voorschriften zijn geworden De regulering van de reecn-
jacht is daar ccn voorbeeld van, zoals we in dit hoofdstuk nog zullen 
zien De naleving daarvan wordt door.de overheid gecontroleerd en 
overtredingen met ccn bekeuring of intrekking van de jachtakte be-
straft Jagers die de Jachtwet overtreden, bijvoorbeeld door zonder 
jachtakte, met verboden middelen, buiten het seizoen, op beschermde 
dieren of zonder toestemming in andermans veld te jagen, overtreden 
geïnstitutionaliseerde en door de wet gesanctioneerde grenzen Deze 
overtreders heten dan ook geen jagers maar stropers Zij worden bui-
ten de gemeenschap van jagers geplaatst en hun gedrag valt onder de 
maatregelen van de strafwet Stropen wordt in jagerskring als strafbaar 
en per definitie ook als onweidehjk beschouwd een 'goed' jager leeft 
zowel de geschreven als de ongeschreven regels na Het begrippenpaar 
wcidclyk en onweidehjk wordt in dit verband eigenlijk niet toepasse-
lijk geacht, daar de erbij behorende gedragscode slechts op 'jagers' 
slaat Overtredingen van deze code gebeuren binnen het kader van het 
wettelijk toegestane. Een onweidehjk jager overtreedt met de wet, 
maar de interne erecode van de jagcrswcreld 
8 3 . ASPECTEN VAN WEIDELIJKHblD 
WLIEM I IJKHEID EN JACHTE FIQUETTE 
De betekenis die jagers aan weidehjkhcid toekennen, verschilt naar 
gelang de wildsoort waarop en de techniek waarmee zij jagen Ge-
vraagd naar een definitie van wcidchjkheid gaven mijn informanten 
steeds concrete voorbeelden In grote lijnen is men het in de jagcrswc-
reld erover eens dat het onweidehjk is een haas in het leger, een eend in 
het zitje" en een fazant op de grond te schieten Men acht het eveneens 
onweidehjk gewond wild te laten verloederen of wild voor de neus 
van een medejager dan wel uit het veld van de buurjager weg te 
schieten Deze voorbeelden laten zich onderscheiden naar gedragsre-
gels ten aanzien van het wild aan de ene en ten aanzien van medejagers 
aan de andere kant 
258 C)m mi t het laatste te beginnen ir bestaat in de jagerswereld geen 
eensgezindheid over de vraag m hoeverre sociale omgangsvormen deel 
uitmaken van weidelykhcid Sommige jachtsihnjvers hebben zich 
ervoor uitgesproken jachtetiquctte, voorschriften van 'hoffelijkheid' 
en 'wellevendheid'hiervan te schelden (DNJ 1985 474-476) In de door 
de KNjv opgestelde en op schrift gezette weidelijklicidsnormen zijn 
enkele voorschriften opgenomen die het gedrag ten aanzien van medc-
jagers regelen Het gaat hierbij in de eerste plaats om veiligheidsvoor-
schriften met betrekking tot het jachtgeweer O m ongelukken te ver-
mijden dienen jagers hun geweer \oor onbevoegden ontoegankelijk 
op te bergen, te ontladen als het niet schietklaar hoeft te zijn en er 
slechts onder inaihtncming van een ruime veihghcidsgrens tot andere 
ziih in het veld bevindende personen schoten mee te lossen In de 
tweede plaats omvat de jachtetiquctte regels ten aanzien van buur- en 
medejagers alsook ten aanzien van derden die slechts zijdelings bij de 
jacht betrokken zijn 2 
WLIDELIJKHEID EN SPOR IIVITEIT 
In essentie reguleert wcidelijkheid de relatie tussen jagers en wild In dit 
opzicht eist de creiode dat zij hun jachtpassie ondergeschikt maken aan 
natuur- en vuldbchccr Een wcidehjk jager moet zich kunnen beheer-
sen en zijn aandacht richten op activiteiten die met onmiddellijk deel 
uitmaken van het jagen als zodanig, zoals de bescherming van het wild 
tegen stropers, het vcrstrckkin van voedsel en het aanleggen van be-
schutting Een weidelijk jager ziet zichzelf dan ook primair als be-
schermer van het leven 111 de natuur Dit neemt met weg dat een 
weidman het wild wel doodschiet Maar met name voor de schiettech-
meken kent de erecode strikte voorschriften Zo moet een weidelijk 
jager alles in het werk stellen om het wild onnodig lijden te besparen 
Dit betekent onder meer dat hij dient af te zien van riskante schoten 
om het verwonden van dieren te voorkomen 
In de grofwildjacht, met name op herten en reeen, waarbij het 
gebruik van een kogclgewccr wettelijk verplicht gesteld is,3 is er spra-
ke van een riskant schot als dejager niet m staat is de kogel nauwkeurig 
te plaatsen O m dit wel voor elkaar te krijgen, dient het dier stil te 
staan, mag de schootsafstand niet te groot zijn,4 en moeten er vitale 
lichaamsdelen geraakt worden, ' zodat het dier vrijwel onmiddellijk 
gedood wordt Dejachtmethodcn die hiervoor in aanmerking komen 
- het besluipen (de bersjacht") en het opwachten van het wild op een 259 
vaste post (de aanzitjacht"') — laten bijna uitsluitend het solitaire jagen 
toe ' Het is voor dc7cjacht van cruciaal belang om zo weinig mogelijk 
verstoring 111 het veld te brengen aangezien het wild gauw uitwijkt 
naar rustiger terreinen De grofwildjacht vraagt veel geduld van haar 
beoefenaars de jagers moeten vele uren 'jagen', dat wil zeggen bersen 
of aanzitten, voordat een kans op een schot zich aandient, en vaak blijft 
deze 'beloning' achterwege 
Niet alle jagers zijn liefhebbers van deze jacht Een jager die op een 
hert aanzit of een reebok besluipt, schiet op een nietsvermoedend dier, 
sommige van zijn collega's vinden dit onsportief Zij geven er de voor-
keur aan oog in oog te staan met hun prooi om een vluchtrcactic uit te 
lokken I Iet dier een kans op ontsmppen geven is eveneens een belang-
rijk aspect van weidclijkheid Daarom schieten deze jagers fazanten, 
patrijzen en eenden slechts in hoge vlucht, hazen en konijnen 111 volle 
loop Het schot op lopend en vliegend wild, in dit geval met een 
hagclgcwccr7, stelt strenge eisen aan de schietvaardigheid van jagers 
Vaak worden dezejachtcn in gczelschapsverband georganiseerd, waar-
bij drijvers helpen het wild op een 'aantrekkelijke' manier voor de 
geweren te brengen, waardoor voor velen de sportieve uitdaging 
wordt verhoogd (zie het vorig hoofdstuk) 
Liefhebbers van de bers- en aanzitjacht hebben erop gewezen dat 
deze jachtvormen geenszins sportieve elementen ontberen Die schui-
len niet in de schiettechnii.k - een kogclschot op een stilstaand dier, 
vaak met nchtkijkcr", biedt een schutter weinig spanning — maar in 
de benadering van het wild O m het grofwild, dat over een zeer scherp 
gehoor en een uitstekende reukzin beschikt, dicht genoeg te naderen 
voor een dodelijk schot is tactiek, terrcinkennis en vertrouwdheid met 
het gedrag van dieren vereist Mocht het dier hierbij op de vlucht 
slaan, dan zou een jager gevaar lopen het met zijn schot slechts te 
verwonden, ziek te schieten zoals het in de jagerstaai heet, en een 
pijnlijke dood veroorzaken 
Sportivitcit en weidclijkheid vormen soms conflicterende aspecten 
binnen de erecode Jagers die de nadruk op sportivitcit leggen, wensen 
slechts op weerbaar wild te jagen, op dieren die in perfecte staat ver-
keren, echt wild dus De eisen van weidclijkheid kunnen hier lijnrecht 
tegenover staan. Maatregelen ter verbetering van de wildstand om-
vatten ook het afschot van zwakke en zieke dieren en het sparen van 
2бо sterke en weerbare, zodat met name de laatste zich kunnen voort­
planten DCTO conflicterende belangen kunnen geïllustreerd worden 
aan de hand van de jacht op reebokken, die, zoals we in het vorige 
hoofdstuk gezien hebben, bij jagers doorgaans meer in de smaak valt 
dan die op reegciten en kalveren" In sportief opzicht wellicht het 
meest uitdagend is de jacht op een sterke zesender" in de bronsttijd 
Het dier verkeert dan in een uitstekende lichamelijke conditie, het is 
alert, agressief en potent Zo 'n jacht belooft met alleen een spannende 
krachtmeting tussen mens en dier, maar ook een mooie trofee als belo-
ning Vanuit het wildbchccrstandpunt kan het afschot onverantwoord 
zijn Fen bok als deze moet als 'fokmatenaal' ter verbetering van de 
recenstand nog een of twee seizoenen gehandhaafd blijven Andere, 
'zwakke' exemplaren met een 'misvormd' gewei dienen bovenaan op 
het afschotplan van een wildbeheerdcr te staan Andere voorbeelden 
waarbij sportiviteit en wildbchccr met elkaar in conflict komen, zijn in 
een eerder hoofdstuk aan de orde geweest, zoals de voorkeur voor 
mannelijke boven vrouwelijke dieren, het uitzetten van schiettechnisch 
aantrekkelijk wild en de geringe aandacht voor cultuurvolgcrs 
De betekenis van de begrippen sportiviteit en weidehjkheid komt 
pas in het juiste licht te staan als wij opkomst en ontwikkeling in hun 
historische context bezien Tot op heden worden beide concepten door 
jagers vaak als synoniemen gezien Dat dit oorspronkelijk geenszins het 
geval was wordt duidelijk aan de hand van hun wordingsgeschiedenis 
Weidehjkheid is van oorsprong een Duitse term, sportiviteit daar-
entegen is afkomstig uit de Engelse jachttraditie O m inzicht te ver-
schaffen in het bijzondere karakter van het Nederlandse wcidelijk-
heidsbcgnp, zal ik deze tweejachttraditics uitvoerig behandelen 
8 4 Db ONTWIKKELING VAN ΗΓΙ BLGRIP WEIDELIJKHEID 
'WEIDGERLC Н І І С К Ы Т ' EN DE DUITSE J A C H I l R A D I l I h 
Weidehjkheid, in het Duits Wetdgemhtigkeit, is afgeleid van het Duitse 
woord Weide, dit is de plaats waar dieren hun voedsel zoeken (Swaen 
1948 35-36) Volgens de bngelse germanist Dalby bestond er in de 
middeleeuwse Duitse jagerstcrminologie een nauwe associatie tussen 
weidegronden en jachtterreinen (1965 288-289) O p deze plaatsen 
werd het wild gevangen of met pijl en boog geschoten Deze jacht-
vormen, de vang- en schietjacht, waren, vanuit hedendaags perspec- 261 
tief, weinig sportief want vooral gericht op het bemachtigen van vlees. 
Zij werden met name door jagers uit de lagere sociale groeperingen 
toegepast (ibid.: xxv, Dobcl 1964: 494), de Duitse tegenhangers van de 
Nederlandse broodjagers 1 ot m de zestiende eeuw mochten in Duits-
land de vrije boeren en burgers de jacht voor eigen vlccsvoorzicmng 
uitoefenen; soms deden ze dat ook in dienst van een 'heer' (Dalby 1965: 
111, 293). Deze jagers uit het 'gewone volk' werden Weidmann ge-
noemd, een term die oorspronkelijk betekende 'hij die specifieke ken-
nis van een bepaald jachtterrein heeft' (ibid.: 293). Daarnaast werden 
met deze term bepaalde lichamelijke kenmerken geassocieerd, zoals 
fysieke kracht, een fors postuur en weerbaarheid (Grimm & G n m m 
1955: 603-613; Klugc 1934 679). In de middeleeuwen werd een Duitse 
Weidmann gezien als een flinke kerel die door middel van de jacht in 
zijn levensonderhoud voorzag. Weidmann duidde zowel een beroeps-
als een sociale categorie aan. 
In de zestiende eeuw werd de jacht 111 Duitsland een regaal, een 
vorstelijk privilege, waar-van andere sociale categorieën buitengesloten 
werden. Ook de adel moest zijn jachtrechten afstaan (Blum 1978: 81-
83; Eckardt 1976: 37 e.v). De talrijke Duitse vorstenhoven breidden 
hun jachtpersoncel aanzienlijk uit en er ontwikkelde zich een hiërar-
chie van jagermeesters en helpers (Eckardt 1976: 68-70; Hobusch 1978: 
146-147). De hoogste functies in deze hiërarchie, die goed bezoldigd 
waren en een overwegend ceremonieel karakter hadden, werden door 
de hogere adel bekleed. De andere posten waren weggelegd voor de 
lagere adel, afgedankte officieren en soldaten (Eckardt 1976: 68-70). In 
de zeventiende en achttiende eeuw was de jacht aan de Duitse vorsten-
hoven op de leest van de Franse pronkjachten geschoeid. Zo raakten 
groots opgezette parforce-pchterT in zwang, dat wil zeggen de achter-
volging van grofwild te paard met grote gezelschappen en met een 
meute honden. Deze gezclschapsjachten gingen gepaard met geforma-
liseerde gedragsregels en ceremonieel. Jacht werd een schouwspel 
(Champenois 1970: 33). De Duitse vorsten namen Frans jachtpersoncel 
in dienst om de Franse stijl na te bootsen en elkaar daarin te becon-
curreren. Zo werden m die tijd toonaangevende Franse jachtbocken 111 
het Duits vertaald 9 Die mochten dan wel dé handleiding voor de 
hoofse jacht vormen, de concepten Weidgerechtigkeit en Weidmann zou 
men daarin tevergeefs zoeken. De Franse (jagers-)taal kende (en kent) 
hiervoor geen equivalent I0 
262 I let Duitse jachtpersoncel verkeerde in vergelijking met de Franse 
collega's in een hachelijke positie het werd slecht betaald en kende 
geen rechtszekerheid (Eckardt 1976 6y) Deze omstandigheden 7ijn 
vermoedelijk mede aanleiding geweest voor de organisatie 111 een gil­
de, de Weidmannszunft Voorschriften van wcidchjk gedrag maakten 
deel uit van het gildcrcglemcnt In de Duitstalige gebieden waren sinds 
de late middeleeuwen vrijheden en rechten verbonden aan het lid­
maatschap van erkende standen en gilden Wie daarvan verstoken bleef 
werd als 'rechteloos', 'oneerlijk' en 'infaam' gecategoriseerd (Blok 
1981 10^) Gilden kwamen tot ontwikkeling binnen een gebied waar 
het gebruik en bezit van geweldsmiddelen aan banden gelegd was, 
namelijk de steden (ibid 117-118) Beschermd door de stadsmuren en 
hun gilden gingen de Duitse burgers zich steeds meer onderscheiden 
van groeperingen die daarbuiten verbleven, in de natuur, op het platte­
land, m de nabijheid van wilde dieren De preoccupatie van de gilden 
met eerbaarheid duidde op opvattingen van de Duitse burgers over 
reinheid (ibid ) De sociale orde van de burgerlijke samenleving werd 
gesymboliseerd door de integriteit \an het menselijk lichaam 
In dit licht moeten we de opkomst van de IVetdmamiszimft zien 
Deze formeerde zich niet 111 de steden, maar in de eveneens beschermde 
en gepacificeerde enclaves van de hoven De toegang tot het beroeps-
jagerskorps ging gepaard met een meerjarige opleiding die afgerond 
werd met een inwijdingsrite, de И- elirhajtmachung (het weerbaar ma­
ken) " Hierbij lag de nadruk vooral op de kracht en integriteit van het 
lichaam van de jonge Weidmann Hij diende uit te munten in fysieke 
voortreffelijkheid Voor het jagersgilde fungeerden de begrippen 
Weidmann en Weidgerechtigkeit als onderscheidend kenmerk ten op­
zichte van diverse andere categorieën jagers, zowel die van adel als die 
uit het 'volk' (Champenois 1970 30) In de achttiende eeuw gingen 
deze concepten een verdedigingsmechanisme vormen tegen de Franse 
overheersing van de Duitse jachtcultuur Het Duitse jagersgilde ge-
bruikte ze om zich te onderscheiden van zijn Franse collega's die in 
groeiend aantal de Duitse hoven bevolkten Z o hechtten de Duitse 
weidheden aan hun eigen terminologie, de Weidmannsprache, waarin 
Franse termen werden vervangen door Duitse, aan 'typisch Duitse' 
jachtvormcn, zoals de drijf- en bcrsjacht, en toonden ze zich afkerig 
van het Franse jachtceremoniecl (Dahlcs 1986 229) In tegenstelling tot 
het op uiterlijk vertoon gerichte ceremonieel dat door hoofse jagers 
werd nageleefd, legde het beroepsjagerskorps de nadruk op 'innerlijke' 26} 
waarden als zelfbeheersing en het intomen van de jathtpassie Niet de 
(controleerbare) sociale omgangsvormen ten aanzien van medejagers 
stond in hun erecode centraal, maar rücksichtsvoll gedrag jegens het 
wild dat voor het eigen geweten te verantwoorden was De Duitse 
beroepsjagers vatten hun taak niet op als 'wcispcl' of 'schouwspel', 
maar als 'wcidwerk', zij jaagden met, maar 'weidwerktcn' 
In de negentiende eeuw ging deze opvatting van weidehjk jagen de 
boventoon voeren Dit had voor een deel te maken met het machtsver-
lies van de Duitse aristocratie In de nasleep van de Franse Revolutie 
werd het jachtrcgaal in 1848 opgeheven, en het jachtrecht gekoppeld 
aan grondbezit (Eckardt іууб 232-297, Hobusch 1978 176) Daarmee 
verdwenen de grote pronkjachten Met een grotere toegankelijkheid 
van de jacht voor eerder buitengesloten sociale categorieën, met name 
de lagere adel en de gegoede burgerij, verschoof de nadruk naar de 
individueel te beoefenen bers- en aanzitjacht Daarmee deed een nieuw 
clement zijn intrede in de weidelykheidscode het stille natuurgenot 
Jagen werd een solitaire bezigheid die gepaard ging met romantisering 
van de natuur Niet toevallig werden jachtvormen populair die de 
aanwezigheid van jagers in bos en veld tegen zonsop- en -ondergang 
vereisten (Champenois 1970 35) Jagers kregen oog voor de natuur als 
geheel Met name het bos kwam m de belangstelling te staan In de 
negentiende eeuw werden de termen Jager en Forster (boswachter) sy-
noniem (ibid 37) Bos- en wildbchccr, Hege in het Duits12, werd het 
utic qua non van de weidelijkejacht Met deze ontwikkelingen ging een 
toenemende belangstelling voor het reewild gepaard Dit wild, waar-
van de dieren als individuen geïdentificeerd kunnen worden, leende 
zich bij uitstek voor selectief afschot en de daarmee geassocieerde soli-
taire )achtvormcn Tot op heden is reewild dan ook het meest geliefde 
jachtwild in Duitsland 
Met het verband tussen wildbcheer en weidehjk jagen bleef de be-
naming Weidmann niet voorbehouden aan een beroepscategorie Vanaf 
de negentiende eeuw werd deze term gebruikt voor alle jagers, on-
afhankelijk van hun sociale achtergronden In deze betekenisverande-
ring klinken democratiserende tendensen door, zoals met name het 
verdwijnen van adellijke privileges en koppeling van hetjachtrecht aan 
grondbezit Net als m Nederland bleef deze 'democratisering' beperkt 
tot grootgrondbezitters van burgerlijke dan wel adellijke afkomst, die 
het gezicht van de jacht in Duitsland tot in deze eeuw bepaalden (Ho-
busch 1978 196) 
In het negentiendc-ccuwsc wcidehjkhcidsconccpt kwam een scher­
pe tegenstelling tussen stad en platteland tot uitdrukking Aangewak­
kerd door de m stedehjk-burgerlijke kringen opkomende anti-jacht-
houding (Eckardt 1976 142 с ν ) en vanuit een romantische natuurop­
vatting keken jagers neer op het leven in de stad, dat zij decadent 
vonden Alleen door een nauwe betrokkenheid bij de 'vrije natuur' en 
de dieren van het veld zouden mensen gevrijwaard blijven voor dege­
neratie, aldus vooraanstaande jachtauteurs in die tijd (Champenois 
1970 40) De negcnticndc-ecuwsc wcidlicdcn associeerden de jacht 
met mannelijkheid Net als hun middeleeuwse voorgangers zagen zij 
zichzelf als'flinke kerels'(ibid 57) De nadruk op fysieke kracht trad 
echter naar de achtergrond om plaats te maken voor 'mannelijke deug­
den' als zelfbeheersing, wilskracht en volharding Weidelyk jagen 
werd als een opvoedende, karaktervormende activiteit gezien (ibid 
68) 
Deze nieuwe facetten van Weidgerechtigkeit waren slechts schijnbaar 
in strijd met noties als 'liefde voor de natuur', 'medelijden met dieren' 
en 'sparen van wild', waarnaar Hege verwees Deze, en de eerder 
genoemde aspecten, zoals de anti-stedelijke houding, vormden de 
waarden van een burgerlijke grondbczittcndc elite die op het platte­
land georiënteerd was Naast de morele lading klonk m dit wcidelijk-
hcidsbcgnp het oude bcroepsethos door, zoals blijkt uit de term Weid-
werk, het in Duitsland vaak gebruikte synoniem voor jacht Duitse 
jagers hebben hun activiteiten nooit als tijdverdrijf of sport ervaren 
Hoewel met geheel afwezig treedt de notie sportiviteit in hun wcidc-
lijkheidsbegnp bepaald niet op de voorgrond 
'SPORTSMANSHIP' EN DE ENGELSE JACHTTRADITIb 
Al in de middeleeuwen beoefende men m Engeland een aantal fi eld-
sports, waaronder de jacht te paard achter de meute" Deze jacht was 
op Franse leest geschoeid (Savage 1933 31), echter met belangrijke 
verschillen Terwijl de jacht in Frankrijk reeds in de middeleeuwen 
uitsluitend door edellieden beoefend werd, was dit in Engeland slechts 
ten dele het geval De hoofse jacht vond plaats in zogenaamde forests 
(foreesten of banwouden), voor de konmg gereserveerde gebieden In 
de overige delen van het land jaagden andere grondeigenaren van 
zowel adellijke als burgerlijke afkomst (ibid.· 33; Bogaart 7.d.: 24). De 
jacht te paard was al in die tijd het meest geliefd. In de zestiende eeuw 
raakte die meer gereglementeerd en werd de basis gelegd voor de 
Engelse 'jacht achter de meute' die tegenwoordig als traditie in het 
fox-huntitig nog levend wordt gehouden (Bogaart z.d.: 27). 
In de achttiende eeuw ondergingen verschillende vrijetijdsbestedin-
gen in Engeland een veranderingsproces dat door Elias met de term 
sportizatwn wordt aangeduid (1986: 22). Ze veranderden in een speelse 
wedstrijd waarin het gebruik van fysiek geweld in hoge mate aan 
banden gelegd was door strikte regels (ibid.: 151). In het kader van 
deze ontwikkelingen verloor de Engelse hunt veel van het Franse cere-
monieel en raakte zij nauw geassocieerd met paardesport (Savage 1933· 
38-39; Hobusch 1978. 208). Terwijl men in Frankrijk brede, gemakke-
lijk berijdbare wegen aanlegde en zich per koets ter jacht begaf, prefe-
reerden Engelse huntsmen een landschap waarin natuurlijke hindernis-
sen bij de achtervolging van de meute een bijzonder sportieve rit 
opleverden (Bogaart z.d.: 43; Hobusch 1978: 208). Met hun prestaties 
als ruiter en jager trachtten Engelse aristocraten hun vermeende voor-
treffelijkheid te benadrukken. Mannelijke deugden als moed, volhar-
ding en het nemen van risico's werden als essentiële attributen van 
aristocratie en landadel beschouwd (Howe 1981: 290). 
Engelse ^ewí/cmíju-jagcrs ontwikkelden een ethische code, het sports-
manship of de sporting codi. Het ging daarbij vooral om de spanning en 
uitdaging die deze activiteiten als zodanig boden (Elias 1971: 101; 1986: 
22 c.v.). In de hunt stonden het achtervolgen van wild te paard en het 
daarmee verbonden genot voorop, met het bemachtigen van de buit 
als zodanig. '3 Dit aspect werd nog benadrukt doordat op vossen ge-
jaagd werd, een wildsoort die ook in het achttiende-eeuwse Engeland 
met eetbaar geacht werd, '4 en door de taak van het doden te delegeren 
aan de honden. Een huntsman doodde niet zelf maar speelde de rol van 
toeschouwer (Elias 1986: 161, 164-165). De Engelse jagers vatten de 
jacht op als een spel dat aan bepaalde regels gebonden is. Dat de term 
цате zowel wild als spel betekent, is in dit verband veelzeggend. 
De gedragscode van Engelse jagers was vooral op fairness gericht 
(Dunning 1971: 83; Elias 1986: 35-36, 58). Net als andere vormen van 
sport en spel vereiste fox-hunting de beheersing van gewelddadige im­
pulsen Volgens Elias was er een verband tussen sportizatwn en de op­
komst van het parlementaire regime in het achttiende-eeuwse Enge-
266 land, waardoor de elite gepacificeerd raakte (Elias igHCr 28-62) 
Vijandige partijen leerden hun geschillen op een geweldloze wijze op 
te lossen, waarbij zij nieuwe vaardigheden en strategieën ontwikkel-
den Militaire capaciteiten maakten plaats voor verbale, die 111 het par-
lementaire debat van pas kwamen. De politieke strijd 111 het parlement 
ging gepaard met spanning en uitdaging waarbij macht, status en rijk-
dom op het spel stonden Dc7c ontwikkelingen, die zelfbeheersing en 
sublimering van gewelddadige impulsen vereisten, gingen gepaard 
met toenemende gevoeligheden ten aanzien van fysiek geweld 
De opkomst van de parlementaire democratie in Engeland hield 
verband met het ontbreken van een sterk centraal gezag en een hof-
samenleving alsmede met de aanwezigheid van een onafhankelijke 
aristocratie en landadel (ibid.: 34). Het was deze grondbczittendc elite 
die niet alleen een vooraanstaande rol in de politieke arena maar ook in 
de jacht speelde. Fox-liuntmg was een van de pilaren waarop de Engelse 
landed gentry rustte. Het was een van de centrale instituties, cen sym-
bool van de traditionele, pre-industrielc samenleving die in hoge mate 
bepaald werd door de macht van het grootgrondbezit (Itzkowitz 
1977)· Tot aan het eind van de negentiende eeuw vormde zij een van 
de belangrijkste uitdrukkingsvormen van de nationale harmonie 
(ibid.). Aan de Engelse hunt is steeds een relatief'democratisch' karak-
ter toegeschreven. Deelname was met voorbehouden aan de adel, maar 
strekte zich uit over de hele plattelandsbevolking (Savage 1933: 34; 
Howe 1981: 285; Itzkowitz 1977). Doeren sloten zich vaak bij de chaw 
aan (Mingay 1979: 43). In de negentiende eeuw maakte hetfox-htmtmg 
een bloeiperiode door dankzij de deelname van de welgestelde stedelij-
ke burgerij, die voor het lidmaatschap van himhHgclubi betaalde en zo 
de landadel in staat stelde meuten erop na te houden (Bogaart z.d.: 
44-45; Itzkowitz 1977; Howe 1981: 286-287). 
Naast de vossejacht kende men in Engeland ook de schietjacht, die 
in de negentiende eeuw met de verbetering in de wapcntcchnick op-
gang deed (Howe 1981: 285). Terwijl ndmg to the hounds een legitiem 
aspect van de rurale Engelse samenleving werd, bleef de schietjacht, 
shooting geheten, het exclusieve terrein van grootgrondbezitters. In 
Engeland is de jacht met geweer altijd gekoppeld geweest aan het 
eigendom van particuliere jachtterreinen (Mingay 1979: 40). Toegang 
tot deze jachten was beperkt tot leden van de hogere sociale kringen, 
aangezien voor deelname een invitatie vereist was. In de loop van de 
negentiende eeuw huurden rijke stedelingen sclnetterreinen en ont- 267 
wikkelden /ij jachtvormen die voor een exclusief gezelschap gepast 
waren Zo was de drijfjacht een hoogtepunt van de evenementen die 
op de sociale kalender stonden. 
Het achtticnde-ecuwse Engeland kenmerkte zich door een open 
parklandschap en weinig bossen, hetgeen van invloed was op de wild-
stand. Met de grofwildstand was het slecht gesteld, klein- en waterwild 
daarentegen vonden er gunstige leefomstandigheden In dit licht moe-
ten we de belangstelling zien van de gentleman-jagcrs voor allerlei soor-
ten vliegend wild, zoals fazanten, patrijzen, grouse", eenden en snippen. 
In het bejagen en vooral bejaagbaar maken van deze soorten ont-
wikkelden Engelse jagers grote expertise. Voor wat betreft het fokken 
van patrijzen en fazanten, het aanleggen van eendenputten en het ter-
reinbeheer in het algemeen werd de deskundigheid van Engelse jacht-
opzichters ook buiten Engeland erkend (Coles 1975; Page 1977) De 
kunst van het sportief schieten werd ontwikkeld door Engelse shooters 
die slechts hoge en snelle vogels een uitdaging achtten. De regels van 
de sportiviteit zijn klassiek geworden Net als bij andere sporten zorg-
den zij voor een verhoging van de spanning en voor uitstel van het 
doden van het wild De zelfbeheersing die dit vereiste, was tevens het 
onderscheidend kenmerk ten opzichte van andere categorieën jagers. 
De sportieve facetten van het Engelse jachtbcdrijf maakten het juist 
duur en exclusief om een terrein geschikt te maken als shooting area 
moest het omvangrijk zijn, en zijn eigenaar diende over het nodige 
kapitaal te beschikken om de kosten voor de beplanting en het uit-
zetten van wild te kunnen opbrengen. Anders dan de Duitse wcidehjk-
heidscode is het Engelse sportsman'ihip voorbehouden gebleven aan 
gentletnan-pgcTb afkomstig uit grondbczittcndc kringen 
SPORTIVITEIT EN WILDBbHbbR· Dl IIOOISE JACHT 
IN NEDTRI A N D 
De gedragsnormen van hedendaagse jagers in Nederland zijn afgeleid 
van de Duitse en Engelse jachttraditie, alsmede, zij het in mindere 
mate, van elementen uit de Franse hofetiquette. Tot in de negentiende 
eeuw kenmerkte de jacht van het Nederlandse vorstenhuis zich door 
Franse en Engelse invloeden. Pas aan het einde van de negentiende 
eeuw deden zich in de hoofse jacht veranderingen voor die op Duitse 
invloeden wezen. Deze drie tradities konden invloed krijgen op de 
268 jacht in Nederland omdat de hoofse jacht hier, net als in de omringen-
de landen, toonaangevend was in het modelleren van de erecode van 
jagers 
Vanaf Willem de Zwijger tot aan het einde van de Napoleontische 
tijd, dus van de zestiende tot aan het begin van de negentiende eeuw, 
was het jachtrecht op Nederlands grondgebied grotendeels m handen 
van de landsheer en de adel (Van Everdingen 1984: 10) Het huis Oran-
jc-Nassau beschikte over gereserveerde jachtterreinen, grote aaneenge-
sloten gebieden waar zij de /wr/òra'-jacht beoefende Franse invloeden 
manifesteerden zich vooral in de jacht zoals prins Willem ш die in de 
zeventiende eeuw beoefende De entourage speelde hierbij een belang­
rijke rol. Zo het de prins verschillende kastelen bouwen, waaronder 
Het Loo, die als verblijven voor zijnjachtstoct dienden In vergelijking 
met de franse koning Lodcwijk xiv, zijn tijdgenoot, waren zijn in­
spanningen bescheiden. Deze laatste had bijvoorbeeld honderdtien 
man jachtpersoncel in vaste dienst, Willem 111 slechts zestien (ibid. 89) 
In die tijd beschouwde men de parforce-pcht als de beste leerschool 
voor het krijgswczcn te velde, daar legeraanvoerders toentertijd goede 
ruiters dienden te zijn (ibid . то). Dit duidt op een militaristische tradi­
tie die haar oorsprong vindt in de middeleeuwse knjgersadel m Frank­
rijk. Door pacificatie van deze adel is uit deze traditie het geformali­
seerde hoofse (jacht)ceremoniccl voortgekomen (blias 1969, deel 1: 
136-139) De prinsen van Oranje toonden evenwel meer belangstelling 
voor de ritten over lange afstand die met de ^rtr/orec-jacht gepaard 
gingen dan voor het ceremonieel Voor hen was de ^ar/orrp-jacht meer 
sport en spel dan oefening voor het knjgswezen. Dit bleek ook uit hun 
interesse voor andere jachtvormen, zoals de lange jacht op hazen met 
wmdhonden en de valkerij. Al m die tijd leefden de hoofse jagers de 
regels der sportivitcit na volgens welke het verboden was een haas in 
het leger en anders dan 'ter loopc' te bemachtigen (Van Lverdingen 
1984: 20). Het sportieve aspect duidt op overeenkomsten van dcjacht 
m Nederland met die in Engeland. Voor een deel kunnen deze over­
eenkomsten verklaard worden uit de politieke en huwelijksbanden die 
tussen het huis Oranje-Nassau en het Engelse koningshuis bestonden 
De prinsen jaagden vaak in Engeland en hadden Engelse game-keepers 
m dienst (ibid. 34), zodat de sporting code vermoedelijk langs deze weg 
ingang vond m de hoofse jacht in Nederland. De vraag waarom het 
Nederlandse vorstenhuis op Engeland georiënteerd was, kan slechts uit 
politieke machtsverhoudingcn verklaard worden; hier zullen wij nog 
op terug komen. 
In de loop van de negentiende eeuw veranderden hoofse jacht-
stijlen. De groots opgezette parforce-jzchtcn verdwenen en maakten 
plaats voor bijvoorbeeld de drijfjacht. Hierdoor kregen ook de vor-
stelijke jagers belangstelling voor klein·;- en waterwild (ibid.: 147-48). 
Dit werd mede m de hand gewerkt door verbetering van de wapen-
techmek, waardoor de schietjacht terrein won. In die tijd veranderde 
ook de oriëntatie van het koningshuis. Door huwelijk werden de fami-
liebanden met de Duitse adel verstevigd. Met prins Hendrik, gemaal 
van koningin Wilhclmina, deed een kundig grofwildjagcr, die opge-
groeid was in de traditie der Weidgerechtigkeit, zijn intrede in de Neder-
landse jacht. Hij voerde hervormingen naar Pruisisch voorbeeld door. 
O p zijn initiatief werden maatregelen genomen ter verbetering van de 
grofwildstand op de Vcluwe; drijfjachten op reeen en herten maakten 
plaats voor de bers- en aanzitjacht (ibid.: 160-165); wilde zwijnen die 
omstreeks 1750 in Nederland bijna geheel waren uitgeroeid werden 
opnieuw geïntroduceerd (ibid.: 147) en damherten uitgezet. Met prins 
Hendrik deden noties van natuurbeheer hun intrede in de jacht hier te 
lande. 
Onmiskenbaar heeft de hoofse samenleving haar stempel gedrukt 
op de vcnatorische zeden en gebruiken. De stadhouders, prinsen en 
koningen hebben model gestaan voor de grondbczittende jagerselite. 
Net als in Engeland heeft het vorstenhuis hier eeuwenlang de positie 
van primus inter pares bekleed. Nederland was tot in de negentiende 
eeuw een republiek waarin telgen uit het huis van Oranje-Nassau het 
stadhouderschap bekleedden. In deze functie werden zij benoemd en 
ontslagen door de Staten-Generaal, en waren zij met meer dan de 
'eerste dienaar van de Staten' (Zwaan 1982: 436). Pas in de achttiende 
eeuw werd het stadhouderschap erfelijk (ibid.· 442), hetgeen de prinsen 
van Oranje overigens niet bevrijdde van hun afhankelijkheid van de 
grondbczittende adel en de gegoede burgers die de verschillende pro-
vincies in de Staten-Generaal vertegenwoordigden. O p het terrein van 
de jacht kwam deze afhankelijkheid onder meer tot uitdrukking in het 
ontbreken van een regaal zoals dit in Duitsland en Frankrijk bestond. 
De Oranjes jaagden op gronden die zij gekocht hadden (Six 1898). 
Bovendien deelden zij het grofwildpnvilege met enkele vooraanstaan-
de edellieden (Van Everdingcn 1984: τ 18). 
lyo Heeft in bngelatid de opkomst van het parlementaire regime bijge­
dragen aan het sublimeren van politiek geweld, de Nederlandse ge­
schiedenis vanaf de zeventiende eeuw kenmerkt zich door een relatief 
vreedzame ontwikkeling Ьг іь tot in deze eeuw geen periode aan te 
wijzen waarin bmnenstatelijkc geweldpleging langere tijd duurde of 
een grote omvang kreeg (Zwaan 1982. 452) Politieke tegenstellingen 
werden door de elite op bestuurlijk niveau '.uitgevochten', in de Sta-
tcn-Gcncraal, de Staten van de afzonderlijke provincies en de stads­
regeringen. Net zoals de Engelse elite door de parlemcntarisatie gepa­
cificeerd werd, zo dienden ook Nederlandse bestuurders gewelddadige 
impulsen om te zetten m verbale vaardigheden om manipulerend en 
intrigerend hun politieke doelen te bereiken. 
O p het terrein van de jacht kwam de pacificatie van de elite tot 
uitdrukking in een afkeer van militaristische jachtvormen als de parfoi-
ft'-nttcn en een voorkeur voor kleinschalige en relatief geweldloze 
strategieën. In dit licht moeten wc de opbloei van de valkerij onder de 
Nederlandse adel m de negentiende eeuw zien, waarvan de oprichting 
van de Royal Loo Hawking Club (1839-1855) een manifestatie was 
(Van Oorschot 1974 226-243). Kenmerkend voor de valkerij was dat 
niet de valkenier, maar de valk zijn prooi doodde Een tweede aspect 
dat in die richting wees was de lange jacht die in de achttiende en 
negentiende eeuw met name 111 de noordelijke provincies een vooraan-
staande rol speelde. De lange jacht werd uitgeoefend door Friese en 
Groningse grootgrondbezitters, onder wie adel en hereboeren. Niette-
min nam hieraan het hele dorp deel, toekijkend en weddenschappen 
afsluitend En net als bij hetfox-hunting kwam aan de lange jacht geen 
schot te pas: de windhonden doodden de hazen na een spannende 
achtervolging met een nekbeet. Dat deze jachtvorm geen grotere vcr-
speiding in Nederland kende, heeft wellicht te maken met het karakter 
van de landbouw en het grondbezit. Deze jachtvorm kon immers 
slechts bestaan in gebieden waar weidcbouw en grootschalig grond 
bezit overheerste, daar de honden onbelemmerd over grote afstanden 
hazen moesten jagen Waar de grond versnipperd was en akkerbouw 
domineerde, zoals in de meeste westelijke en zuidelijke provincies of m 
bosrijke gebieden, zoals het oosten en midden van het land, kon deze 
jachtvorm met bestaan. Wel bood het open en waterrijke landschap 
gunstige voorwaarden voor klein- en waterwild en aanzienlijk minder 
gunstige condities voor het grofwild. Ook m ecologisch opzicht waren 
er overeenkomsten met Engeland, zodat de jacht in Nederland een 
'schietsport' werd. 
Vanouds heeft de adel hier een ondergeschikte rol gespeeld, omdat 
Nederland nooit diepgaand gcfeodaliseerd is geweest. De samenleving 
kende een hoog niveau van verstedelijking en werd politiek, econo-
misch en cultureel gedomineerd door rijke burgerlijke kooplieden en 
regenten (Zwaan 19S2. 461). Dit nam met weg dat de grondbezittendc 
adel in het oosten en zuiden van het land met name op gewestelijk en 
plaatselijk niveau aanzienlijke politieke en economische invloed had 
(Van den Bosch 1979: 329-331). In de loop van de negentiende eeuw 
veranderde dit Door de opkomst van een nationale eenheidsstaat deed 
zich op allerlei terreinen centralisering voor, waardoor de staat een 
zwaar overwicht op verschillende maatschappelijke groeperingen 
kreeg Hierdoor raakte het bcstuurs- en behcersapparaat gebureau-
cratiseerd en zette een proces van geleidelijke democratisering in 
(Zwaan 1982: 464-465). Tevens nam de betekenis van grondbezit af 
(Van den Bosch 1979: 344). Zoals wc in een vorig hoofdstuk gezien 
hebben raakte de adel in de negentiende eeuw zijn privileges op het 
terrein van de jacht kwijt. Door het publieke jachtstelsel waren de 
geprivilegieerden van weleer gedwongen dit terrein steeds vaker te 
delen met landloze, maar vermogende burgers uit de stad In de twee-
de helft van de negentiende eeuw etaleerde de regering een anti-jacht-
houding en gaf zij voorrang aan de behoeften van de landbouw. O m 
tenminste tijdens de jacht in besloten kring te blijven, ontoegankelijk 
voor de nouveaux nclta, moest de adel zich terugtrekken op zijn eigen 
landgoederen. Terwijl grondbezit als machtsbron in de samenleving 
als geheel aan betekenis inboette, onderging dit op het terrein van de 
jacht juist een herwaardering Gezien de machtsverhoudingen waarvan 
jacht en adel deel uitmaakten, was het met verwonderlijk dat de door 
het vorstenhuis tentoongespreide soberheid navolging vond I5 Het 
door prins Hendrik hier geïntroduceerde weidehjkheidsideaal paste m 
de maatschappelijke context van dejagerschte rond de eeuwwisseling. 
Wcidelijkheid was van oorsprong een gildc-ethos dat de beslotenheid 
en onaantastbaarheid van een sociale categorie benadrukte en als een 
verdedigingsmechanisme tegen maatschappelijke bedreigingen fun-
geerde Het eerbiedigde de autonome rechten van een jager binnen de 
grenzen van zijn eigen jachtterrein, maar verbond hieraan de plicht tot 
goed rentmeesterschap waarmee het de continuïteit van de jacht waar-
272 borgde Toch zou het enkele decennia duren voordat de jagerselite 
overging tot weidehjk jagen 
8 5 Ob GLORAGSCODb VAN EbN JAGfcNDE ELITE 
VERSPREIDING VAN WEIDELIJKIIEID 
De onder hoofse jagers levende gcdragsvoorschriften vonden geleide-
lijk ingang in de hele jagerswereld Dankzij het regelmatig verschijnen 
van De Nederlandse Jager sinds 1895 hebben wij een duidelijk beeld van 
de mate waarin de concepten sportivitcit en weidehjkheid gemeen-
goed van de denkende en schrijvende jagerselite werden Deze raakte 
pas in de tweede helft van de vorige eeuw vertrouwd met de regels van 
het sportieve jagen Omstreeks 1880 pleitte baron Van Voorst tot 
Voorst in zijn Handboek voor den Jager ervoor eenden 'zoo min moge-
lijk in den zit te schieten' (z d 85) Dit kon hem er met van weerhou-
den de volgende adviezen aan eendejagers te verstrekken, adviezen die 
indruisten tegen de gedachte dat een sportief jager het wild een kans op 
ontsnappen dient te geven 
'Wanneer de hond op eene met net Weldra zal de ganschc troep daar langs 
begroeide plaats drijft, waar geen kans is komen zwemmen Laat ze eerst voorbij 
te schieten, spoede men zich zonder door komen, en schiet dan Na geschoten te 
de eenden of door den hond gehoord te hebben, spoede men zich verder voort, 
worden, naar cene opening, zooals die om hetzelfde te herhalen ' (ibid ) 
door de vissthers worden gemaakt 
In De Nederlandie Jager werden de principes van sportivitcit in nage-
noeg ieder artikel van hoofdredacteur Moustache aan de orde gesteld 
Door het blad kregen de lezers ingeprent dat men alleen op hoge 
fazanten, op dwarsende" hazen en op afgaande" patrijzen diende te 
schieten De aandacht die Moustache besteedde aan schiet- en wapen-
tcchnick onderstreepte duidelijk dat de heerjagers uit die tijd zichzelf 
als sportsmen en de jacht als ßeldsport zagen Terwijl het bcschavings-
ofTensief van De Nederlandse Jager nog volop gericht was op het ver-
spreiden van de sporting code, vond in de hoofse jacht een nieuwe ge-
dragscode ingang de weidehjkheid Circa twintig jaar nadat prins 
Hendrik zijn ideeën over wildbchecr op de vorstelijke jachtdomeinen 
in praktijk begon te brengen, deed de notie weidelijk jagen haar in- 273 
trede in De Nederlandse Jager In dejaren twintig en dertig werden de 
principes van het weidehjk jagen door de lezers uitvoerig bediscus-
sieerd en de voor- en nadelen in vergelijking met het sportieve jagen 
tegen elkaar afgewogen Men constateerde een gespannen verhouding 
tussen beide principes en al gauw wierpen sommige jagers zich op als 
felle voorstanders van het ene en tegenstanders van het andere begrip 
Er ontspon zich een discussie onder de lezers die zich over ruim tien 
jaar uitstrekte De meeste bijdragen bogen zich over de vraag welke de 
overeenkomsten en verschillen van wcidelijkheid en sportiviteit wa-
ren De begripsverwarring die daarbij ontstond was groot Zo wenste 
een lezer de term sportief te reserveren voor het gedrag ten opzichte 
van medejagers, en weidehjk voor de geestelijke inspanningen die een 
jager zich moest getroosten om het wild te bemachtigen (DNJ 1925 
145-146) Een ander associeerde sportiviteit met schietlust, wcidelijk-
heid echter met wild- en natuurbeheer (DNJ 1929 49) De een wilde 
sportiviteit ondergeschikt maken aan wcidelijkheid (DNJ 1929 78), de 
ander wenste de term wcidelijkheid helemaal uit te bannen en nog 
slechts van sportiviteit cnfamiess te spreken (DNJ 1933 398) Een enke-
ling gebruikte de term wcidelijkheid in strikt Duitse betekenis O m 
weidehjk te jagen moet men in de eerste plaats jager zijn, wat niet 
bestaat in het kunnen hantceren van een geweer, maar m het kennen 
van het leven der dieren, die men bejaagt' (DNJ 1928 511) Vaak werd 
wcidelijkheid als synoniem van sportiviteit gebruikt (DNJ 1927 227-
229, 1929 109-111) 
WEIDELIJKHbID EN DIFRCATEGORIEEN 
In de eerste helft van deze eeuw werd 'jagen' slechts op bepaalde cate-
gorieën wild toegepast Een weidehjke dood was slechts weggelegd 
voor de wildsoorten die door heerjagers gewaardeerd werden, name-
lijk de edele en weerbare Over de wijze waarop het verguisde roof-
wild de dood vond, maakte men zich nauwelijks druk 
'Tegenover schadelijk- en roofwild plaats om te doen is het quand-même te 
behoeft ook de weidclijkc jager minder bemachtigen ter bescherming van ons 
scrupuleus te zijn, daar het er in de eerste nuttig wild' (DNJ 1933 385-387) 
274 Hoe selectief de houding van jagers ten aanzien van het wild was, bleek 
uit de grote belangstelling die zij voor reeen aan de dag legden, een 
belangstelling die omgekeerd evenredig was aan het aantal dieren m 
ons land N a u w verweven met de discussie omtrent weidelijkheid in 
de jaren twintig en dertig was de vraag hoe reewild te bejagen Het 
was geen toeval dat de weidehjkheidsnormen eerst op reewild en pas 
later op andere wildsoorten toepasbaar geacht werden Reewild, dat 
eeuwenlang aan de adel voorbehouden was, werd in eie eerste helft van 
deze eeuw als 'herenwild' beschouwd Geen andere wildsoort heeft 
destijds de gemoederen zo ш beweging gebracht als deze Aangezien 
de Jachtwct van 1923 hiervoor geen duidelijke regels bevatte, was er 
ruimte voor conflicterende meningen Liefhebbers van de sportieve 
jacht botsten met voorstanders van het selectieve afschot 
'Vanuit een schuilhoek, zonder dat het 
wild zich bewust kan zijn van de 
tegenwoordigheid van den jager, het 
wild neer te schieten, zij het dan met een 
kogel, is voor mij struikrooverstaktiek 
wanneer inderdaad hier het wild een 
hinderlaag wordt gelegd, d w z het wild 
den aanzit nadert, zonder redelijke kans 
te hebben door gebruikmaking zijner 
natuurlijke gaven den jager tijdig waar te 
nemen, dan lijkt het mij uitgesloten deze 
jacht weidehjk te noemen' 
(DNJ 1929 109) 
Daartegenover stond de mening van een jager die de aanzitjacht prefe­
reerde 
'Als het wild een kans geven slechts 
daarin bestaat, door op wild te schieten, 
als het vluchtig is of vliegt, moge dit 
sportief of fair zijn, maar het is daarom 
nog niet weidehjk welke jager zou na 
een zestal jaren een bok te hebben 
gespaard en tenslotte het besluit genomen 
hem af te schieten, terwille van het stuk 
een "kans" te geven, den bok doen 
afspringen", alvoorens den kogel aan te 
brengen' Het schot zou mogelijk sportief 
hecten, maar met dit al de kans groot 
zijn, dat de bok verloren ging' 
(DNJ 1933 439-440) 
De controverse rond de reewildjatht hield verband met de geringe 
aantallen van deze wildsoort in Nederland en met de associatie van de 
reeenjacht en de daarmee gepaard gaande jachttechnieken met de 
hoofse jacht Veel jagers beschouwden deze jacht als een luxe voor 
hcerjagers met grote jachtterreinen Zulke jagers konden het zich per-
mitteren een ree enkele jaren te sparen en rustig te observeren om het 275 
dan, op het hoogtepunt van zijn ontwikkeling, af te schieten Kleine 
jagers en vergunninghouders daarentegen waren aangewezen op toe-
vallig wisselend reewild dat zich tijdens een haze- of fazantejatht ver-
toonde Deze jagers moesten van zo'n kans onmiddellijk profiteren, 
wilden zij een keer een ree schieten (DNJ 1933 398-400) In kringen 
van de jagende elite werd erop gewezen dat het reewild voor deze 
categorie een begeerd jachtobject vormde, omdat de opbrengst van het 
wildbraad van één ree al de kosten van de jachtakte dekte, zodat er op 
de reeenjacht nog kon worden verdiend (Thate 1970 132) Door het 
hagclschot en de drijfjacht op reeen als onwcidehjk te bestempelen en 
de bers- en aanzitjacht tot norm te verheffen, werd de jacht gebonden 
aan in het eigen veld aanwezig Standwild" Reeen bleven zo voorbe-
houden aan de grondbezittcnde elite De jachtterreinen van kleine ja-
gers waren te klein om een eigen recwildstand op te bouwen Voor de 
jagerselite was dit aanleiding kleine jagers van onwcidehjk jagen te 
betichten en voor kantjesjager uit te schelden (DNJ 192S 511-512, 
1942 139-140,1952 362) Steeds zouden zij van hun grote jachtburen 
profiteren Kleine jagers waren eigenlijk steeds in overtreding in over-
drachtelijke zin overschreden zij met ieder stuk wild dat ZIJ schoten de 
grenzen van hun jachtveld Meer nog dan kleine jagers met eigen 
jachtveld bezondigden stadse jagers zonder grond zich aan deze grens-
overschrijding, zij jaagden immers op steeds wisselende terreinen 
Hier tekende zich een interessante ontwikkeling af Weideli)khcid, 
een relatief jonge hoofse gedragscode, raakte eerst onder de grond-
bezittcnde jagersclitc verspreid die de regels van het wcidchjk jagen 
aanvankelijk slechts op het hcrenwild toepasbaar achtte De oudere 
sporting code, eveneens van hoofse origine, was inmiddels door ver-
schillende categorieën jagers en voor water- en klein wild geaccepteerd 
De diersoorten die door jachtopzichters kort gehouden dienden te 
worden, met name roofdieren, vielen zowel buiten de sporting code als 
de regels der wcidelijkhcid De inspanningen om deze dieren te be-
machtigen, heetten dan ook geen jagen, maar bestrijden, vangen of 
kort houden, en de activiteiten van jachtopzichters werden als werk en 
niet als vermaak opgevat 
WblDELIJKHTID EN bOCIALL C A r E G O R I I l N 
Al gaf het verschil tussen sportiviteit en wcidelijkhcid een toename van 
sociale nuances aan binnen dt categorie hcerjagers, beide concepten 
bleven goede diensten aan deze jagende elite bewijzen om zich te on-
derscheiden van allerlei andere categorieën met wie zij in het veld in 
aanraking kwamen In de eerste helft van deze eeuw jaagde het gros 
van de heerjagers op klem- en waterwild, wat zij met broodjagers 
gemeen hadden De broodjagenj en de daarbij gebruikte methoden 
stonden m laag aanzien en werden met stroperij geassocieerd (Van 
Voorst tot Voorst ζ d 178, DNJ 1927 212-213) Broodjagers trachtten 
o m patronen te sparen meerdere dieren met één schot te bemachtigen 
Met deze bedoeling gebruikten zij ook geweren van een groot kaliber, 
het ganzeroer"', waarmee zij op waterwild schoten dat op het water 
bijeen zat Dczejachtmethode was erop gericht zoveel mogelijk dieren 
met zo weinig mogelijk inspanning te bemachtigen Zo 'n schot lever-
de immers tientallen treffers op en tientallen aangeschoten dieren Met 
name dit laatste druiste in tegen zowel de principes van wcidehjkheid 
als van sportiviteit De kritiek van hcerjagers richtte zich met op de 
aantallen wild die door broodjagers werden bemachtigd Veel schieten 
kon in die kring zelfs tot eer strekken, zoals bleek uit het hoge aanzien 
dat jagers genoten die een double t ' of zelfs t r iple t ' wisten te maken 
Hcerjagers bepleitten het snel en zo pijnloos mogelijk doden van het 
wild Het principe 'één schot, één treffer' was een bemoeilijkende fac-
tor waardoor het vermaakkarakter van de jacht werd onderstreept 
Het verschil in schiettechnick beschreef een hcerjager in De Nederlandse 
Jager als volgt 
knielende houding, 7oodat hij zich met 
bloot geeft en de beschoten bouten 
meestal met weten waar het gevaar 
vandaan komt ' (DNJ 1927 146) 
Hcerjagers onderscheidden zich van 'boutschicters' door juist wel de 
confrontatie met het wild te zoeken 
'Automatisch kiest hij [de boutschietcr, 
Η D ] het ogenblik voor een goed zittend 
sehot en zóó, dat hem een tweede stuk 
niet kan ontgaan Gemeenlijk schiet hij in 
'De liefhebber, wicn het minder om het geven en de daardoor verschrikte eenden 
getal, doch meer om de sportieve tot haar uiterste snelheid noodzaken', 
schootcn te doen is, zal zich wèl bloot aldus dezelfde schrijver 
Zij keken neer op broodjagers omdat deze verzuimden de voorge- 277 
schreven regels in acht te nemen bij het doden van dieren Zij wekten 
hiermee de indruk 'zomaar' te doden, uit hebzucht of andere 'lage' 
motieven, en daarom de benaming stroper te verdienen Voor hecr-
jagers stonden onweidelijkc jagers en stropers op hetzelfde niveau als 
'primitieven en barbaren', zij waren dus geen 'mensen zoals wij' (DNJ 
1931 ЗЗ1) 
Dit onderscheid werd in het weidchjkheidsconcept nog benadrukt 
door de associatie met fysieke voortreffelijkheid De jagersehtc bena­
drukte dat wcidchjk jagen de hoogste eisen stelde aan de lichamelijke 
en geestelijke vermogens van een jager ' een getraind lichaam, goe­
de oogen, veel zelfbedwang en een koel, verstandig "overzien van 
zaken" ' (DNJ 1918 292-294) Onmiskenbaar klinken hier ideeën 
door die al in het verleden in Duitsland met de Weidmann en in Fnge-
land met de grondbezittende elite 111 verband gebracht werden fysieke 
kracht, geestelijke vermogens en dnftbehccrsing waren de facetten die 
het zelfbeeld van de jagersehtc kenmerkten Zoals de Amerikaanse 
socioloog Veblen heeft opgemerkt, plachten de heersende klassen hun 
sociale positie te onderstrepen door zich fysieke, mentale en morele 
voortreffelijkheid aan te meten (1953 181-182) 
Sociale grenzen tussen grondbezittende heerjagers en broodjagers 
enerzijds en tussen de jagersehtc en kleinejagers alsmede tussen stedelij-
ke jagers en boerjagers anderzijds kregen in toenemende mate een 
morele lading De jagersehtc markeerde de grenzen van haar eigen 
'gemeenschap' door symbolen en rituelen waardoor zijzelf een moral 
community ging vormen Andere sociale categorieën die de jacht beoe-
fenden, werd de toegang tot deze moral community geweigerd Dit 
kwam onder meer tot uitdrukking in de scheldwoorden boutschieter, 
kantjesjager en statusjager, die immoreel gedrag van de aldus aange-
duide groeperingen impliceren De symbolen en rituelen die de moral 
community van dejagerselitc kenmerkten, beschermden en bevestigden, 
werden tevens als criteria gebruikt om de anderen buiten te sluiten 
berst werden andere categorieën door dejagerselitc gestigmatiseerd en 
vervolgens werden zij op grond van dit stigma gemeden en uit de 
jagcrsgcmccnschap geweerd Weidclijkhcid markeerde vooral sociale 
grenzen binnen de jagcrswercld 
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Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben zich op het terrein van dejacht 
ontwikkelingen voorgedaan, waardoor de vragen 'wat is wcidclijk'' 
en 'wat is een weidchjk jager ' ' nadrukkelijker dan ooit door jagers 
gesteld worden In dit verband verdient de relatie tussen hun erecode 
en dejachtwet onre aandacht In de Jachtwet van 1954 werden enkele 
facetten van de ongeschreven erecode opgenomen. Zo kwam er een 
verbod van drijfjachten op recwild, werd het kogelschot verplicht 
gesteld en werd liet merkensysteeni' geïntroduceerd (Antomsse 1978 
233) O p het terrein van de grofwildjacht werd de spomviteit bij de 
wet ondergeschikt gemaakt aan wcidclijkheid Daarmee verstomden 
de discussies echter niet. Doordat enkele facetten van wat vroeger 
discutabel geacht werd nu geformaliseerd en afdwingbaar waren ge-
maakt, verschoof de aandacht naar aspecten waarvoor dit nog niet het 
geval was 
Verandenngen in de wildstand en de komst van nieuwe jachttech-
nieken maakten het steeds opnieuw overdenken van de gedragscode 
noodzakelijk. Zo kwam de waterwildjacht steeds meer in de belang-
stelling te staan, doordat de aantallen 111 Nederland overwinterende 
vogels toenamen. Jagers ontwikkelden jachtmethoden om van deze 
wildnjkdom te profiteren, zoals de putjacht" op eenden Bijna overal 
111 het land gingen jagers eendenputten aanleggen. Door op deze plaat-
sen regelmatig voer te verstrekken, lokten zij eenden op gezette tijden 
naar dit water om ze vervolgens vanuit een schuilplaats te bejagen. 
Enkele jaren geleden was dczcjachtvorm aanleiding tot felle discussies 
binnen de schrijvende jagersclite. In De Nederlandse Jager werden ge-
bruikers van eendenputten van hebzucht en kantjesjagenj beticht (DNJ 
1984: 73, 123). De voorstanders daarentegen benadrukten dat onwci-
dclijk gedrag door middel van een aantal eenvoudige regels kon wor-
den voorkomen, zoals het beperken van het aantal jagers, het tijdig 
stoppen met schieten, en het in acht nemen van een zekere afstand tot 
het naburige veld bij aanleg van een eendenput (DNJ 1984: 122, 123, 
164-165). Dergelijke discussies werden ook gevoerd over de toelaat-
baarheid van drijfjachten, het gebruik van lokvogcls en lokinstrumen-
ten alsmede over de aanvaardbaarheid van technische vernieuwingen 
op het terrein van de ballistiek waardoor nagenoeg volmaakte wapens 
beschikbaar kwamen. ' ' In het gcdmg waren wederom grenzen: gren-
zen tussen jachtvelden en grenzen tussen begrippen als 'jagen' en 'do- 279 
den' 
Sinds dejaren vijftig zijn verwijzingen naar hierarchische verschil-
len vrijwel verdwenen uit de discussie rond weidehjkheid Dit geldt 
zowel voor het wild als voor de sociale categorieën binnen de jagers-
wereld I Iet is niet meer gebruikelijk in het openbaar te verkondigen 
dat jagers zich ten aanzien van bocrenwild minder hoeven 111 te hou-
den Integendeel, er gaan steeds meer stemmen op die pleiten voor het 
in acht nemen van fatsocnsrcgels bij de jacht op vossen, eksters en 
kraaien Zoals we gezien hebben beijveren jagers zich om de jacht op 
de eerder weinig geliefde soorten aantrekkelijk te maken Zo maakt de 
bestnjdingsjacht 111 toenemende mate plaats voor jachtvormen die be-
antwoorden aan de maatstaven van de sportiviteit 
Weidehjk jagen doet niet alleen meer dcjagcrselitc en onweidehjk 
jagen is geen kenmerk meer van uitsluitend kleine of stadse jagers 
Weidclijkheid groeide uit tot een maatstaf waaraan het gedrag van alle 
jagers werd afgemeten, en alle jagers kunnen over daarmee geasso-
cieerde kwaliteiten in meer of mindere mate beschikken Wc moeten 
deze betekenisverandering in het licht zien van veranderingen 111 de 
omschrijving van 'jager' Zoals m een eerder hoofdstuk naar voren 
kwam, werd deze term met de differentiatie van dejagerswcreld voor 
verschillende categorieën jagers gebruikt, waardoor hij zijn exclusivi-
teit verloor Het benadrukken van verschillen van welke aard dan ook 
werd in jagerskring in toenemende mate als ongepast ervaren Zo 
verloor het begrip weidehjkheid de associatie met fysieke en mentale 
voortreffelijkheid, facetten die plaats maakten voor morele waarden 
Jagers zijn eikaars gedrag, ook ten aanzien van elkaar, m termen van 
weidehjkheid gaan beoordelen Hierdoor hebben omgangsvormen in-
gang in de wcidehjkheidsnormen gevonden In de concurrentiestrijd 
omjachtvelden bijvoorbeeld is het gebruikelijk geworden om degenen 
die inbreuk maken op bestaande huurovereenkomsten of bezitsvcr-
houdingen als onwcidelijk te bestempelen — een typering die los staat 
van hun kwaliteiten als jager (DNj 1956 155,1960 344) Daar jacht-
veldverhuring regelmatig aanleiding was tot onvrede, trof het verwijt 
van onweidcli)kc jachtpraktijken vaak de naaste buren, 'kantjesjagenj' 
luidde dan de beschuldiging (DNJ 1962 559, 1967 49, 1971 700). 
Naarmate de fysieke grenzen van jachtvelden steeds meer onder druk 
kwamen te staan, werd het begrip weidehjkheid gebruikt om deze te 
beschermen en inbreuk daarop te voorkomen 
28o Met democratiserende tendensen binnen dcjagerswereld onderging 
weidehjkheid een betekenisverandering. Tot aan de Tweede Wereld-
oorlog een onderscheidend kenmerk van de jagcrsclitc, heeft het zich 
daarna ontwikkeld tot een gedragscode die voor de gehele jagerswe-
reld geldt. Als zodanig bleef het op ongeschreven conventies berusten. 
Sinds dejaren zeventig is dit veranderd. Zo heeft de KNJV in 1975 de 
Werkgroep Gedragsregels opgericht, waarin bestuursleden van deze 
vereniging plaats namen. Drie jaar later kwam hieruit het gcschrift-
'Gcdragsregels en weidelijkheidsnormen voor de Nederlandse Jagers' 
voort Twee ontwikkelingen hingen hiermee samen. In de eerste plaats 
was de groei van het aantal jagers reden tot bezorgdheid. Hoe meer 
jagers er kwamen, des te groter werd de behoefte aan duidelijke gc-
dragsrichthjnen. De K N J V , die haar positie als overkoepelende belan-
genvereniging probeerde te behouden, trachtte haar greep op de ja-
gerswercld te versterken. Door regels en conventies op schrift te 
stellen, claimde zij een monopolie op de sociale controle. Het instellen 
van een ereraad was daar uitdrukking van. Door dcjachtopleiding wist 
de KNJV haar omschrijving van weidehjkheid in de jagcrswcrcld te 
introduceren. Gediplomeerde jagers hebben de op schrift gestelde wei-
delijkheidsnormen geïnternaliseerd. Dit neemt met weg dat de om-
schrijving van weidehjkheid bij jagers nog steeds op problemen stuit. 
Dit mocht ik tijdens mijn onderzoek vaak ondervinden Gevraagd 
naar de betekenis van dit begrip, bleven veel van mijn informanten een 
antwoord schuldig, maar verwezen zij naar de officiële KNjv-nchthjn, 
die in circulaires onder haar leden is verspreid en m de jachtcursus is 
opgenomen. In de tweede plaats hield het formaliseren van weidelijk-
heidsnormen verband met de kritiek op de jacht die in dejaren zeven-
tig in de Stichting Kritisch Faunabeheer zelfs een georganiseerd kader 
vond. Hierdoor werden jagers in de verdediging gedwongen. Ze 
zagen zich voor de taak gesteld het met-jagende publiek duidelijk te 
maken dat zij met de 'moordenaars' zijn voor wie zij door hun tegen-
standers versleten worden. Het begrip weidehjkheid met zijn nadruk 
op wildbchcer en natuurbeleving leek hiervoor bij uitstek geschikt te 
zijn. Naar de buitenwacht toe is deze strategie mislukt. Niet-jagcrs 
blijken de waarden en normen die onder jagers leven met cens te 
kennen, of als ze die kennen, deze niet te accepteren. De wereld die het 
Groene Gilde gecreëerd heeft, verschilt te ingrijpend van de ervaringen 
van de 'met-ingewijden'. Binnen dcjagerswereld zelfheeft de strategie 
echter haar vruchten afgeworpen Door de nadruk op wcidclijk jagen 281 
te leggen, heeft het natuurbeheer onder meer jagers ingang gevonden, 
zodat de wildstand in Nederland gedurende de laatste veertig jaar 
verbeterd is, al is het aantal jagers in dezelfde tijd bijna ver-
dubbeld 
8 7 WEIDELIJKHbID EN M ACHTSBAI ANSEN 
Met weidelijkhcid wordt een complex van regels aangeduid omtrent 
het doden van dieren door jagers Deze regels vormen een erecode, 
waaraan jagers hun legitimatie ontlenen Door zich wcidclijk te ge-
dragen, trekken zij een strikte scheidslijn tussen 'doden' en jagen' Dit 
laatste wordt dankzij wcidehjkheid een 'edele' of 'eerbare' handeling, 
althans in de ogen van jagers 
In de loop van deze eeuw heeft zich binnen de erecode van jagers 
een accentverschuiving voorgedaan van sportief naar wcidclijk jagen — 
een verschuiving die alleen m het licht van maatschappelijke veran-
deringen kan worden begrepen Sportief jagen volgens de Engelse 
traditie veronderstelt grandeur De notie van sportivitcit omvat een 
wedstrijdclcment Een sportief jager moet zijn fysieke en geestelijke 
vermogens kunnen meten, niet alleen met dierlijke maar ook met 
menselijke tegenspelers In deze krachtmeting ligt een civiliserende 
tendens ingesloten de 'winnaar' van een dergelijke 'wedstrijd' is niet 
degene die het meeste wild geschoten heeft, maar degene die daarbij de 
meeste zelfbeheersing aan de dag heeft gelegd Een sportief jager dient 
het wild een kans te geven, hetgeen vereist dat hij het doden uitstelt en 
het fatale schot inhoudt De hiermee gepaard gaande beheersing van de 
eigen impulsen, geeft een jager persoonlijke voldoening Aan de hand 
van de jacht signaleren jagers dat ze met alleen de natuur en de daarin 
levende dieren beheersen, maar ook hun eigen driften Dejacht is geen 
uitlaatklep voor deze driften, maar een terrein waarop mensen zich 
oefenen in het sublimeren en beheersen van gewelddadige impulsen 
Het is tevens een gelegenheid om de mate van driftbeheersing met 
menselijke tegenspelers te meten Sportief jagen komt daarom vooral 
tot zijn recht bij gezelschapsjachtcn Hierbij worden jagers door een 
subtiele onderlinge competitie gedwongen steeds complexere regels na 
te leven en hun beheersing daarvan te vervolmaken 
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kostigen. Deze aan de Engelse landadel ontleende stijl sprak tot de 
verbeelding van de grondbezittcnde elite in de negentiende en eerste 
helft van de twintigste eeuw. Met de landgoederen en het grootgrond-
bezit is ook dezcjachtstijl gedoemd te verdwijnen. In de loop van deze 
eeuw heeft de grondbezittende elite m Nederland aan invloed inge-
boet. De aantasting van haar sociale positie kwam op het terrein van de 
jacht tot uitdrukking door de toename van het aantal jachtaktehouders 
en de komst van verschillende nieuwe categorieën, die met de oude 
elite om jachtterreinen gingen concurreren. In de eerste helft van deze 
eeuw waren dit vooral welvarende stedelingen. De oude scheidslijnen 
tussen heerjagers en broodjagers voldeden niet meer. Dejagersehte zag 
zich genoodzaakt nieuwe scheidslijnen aan te brengen, scheidslijnen die 
met name het verschil met jagers uit de stad benadrukten. De sporting 
code bood in dit opzicht geen soelaas, daar het leren van de daarvoor 
vereiste schiettechniekcn en het bezit van geschikte schietterreincn niet 
voorbehouden bleven aan de grondbezittende elite. Integendeel, naar-
mate er met dit laatste meer geld gemoeid raakte, waren vermogende 
stedelingen zelfs in het voordeel In de weidehjkheidscodc van Duitse 
oorsprong daarentegen tronen ze een ruraal ethos aan. De romantische 
binding met het veld en het goed rentmeesterschap spraken tot de 
verbeelding van de oude elite, daar het grondbezit hierdoor herwaar-
dering ondervond. Tevens bood deze gedragscode de kans oude ehtc-
scheidshjnen opnieuw te bevestigen, aangezien de jagers uit de steden 
bij gebrek aan eigen grond moeilijk aan de eisen van wcidehjkheid 
konden voldoen. 
Dejagersehte heeft in deze eeuw veranderingen ondergaan. Door 
democratiserende tendensen zowel binnen als buiten de jagerswereld 
werd dejagende elite in toenemende mate afhankelijk van andere cate-
gorieën jagers. Ze had andere jagers nodig om zelf te kunnen blijven 
jagen. De strijd die de KNJV heeft gevoerd om haar ledenbestand uit te 
breiden, is een aanwijzing voor toenemende interdependenties tussen 
de verschillende groeperingen in de jagerswereld, die gepaard gingen 
met afnemende contrasten tussen de verschillende categorieën jagers. 
Deze ontwikkeling trad vooral op het terrein van de weidehjkheids-
codc op de voorgrond. Groeperingen die m de eerste helft van deze 
eeuw in de ogen van de jagende elite de benaming jager met ver-
dienden, maakten in de tweede helft aanspraak op weidehjk jagen 
waardoor zij tot jager promoveerden Dit neemt met weg dat de do- 283 
minante waarden en normen van de elite van weleer, het ethos waarin 
de binding met de grond voorop staat, nog steeds kenmerkend zijn 
voor Nederlandse jagers Ruralisercndc tendensen in de jacht en de 
privatisering van het terreinbeheer en van het jachttoczicht duiden 
erop dat dit ethos geenszins aan het verdwijnen is, maar volop m de 
belangstelling staat Dit temeer daar het grondbezitsethos nauw met de 
wcidclijkheidscode vervlochten is Met deze code heeft het ethos in-
gang gevonden bi) de nieuwkomers 111 de jagcrswereld Zoals we ge-
zien hebben, wordt het gezicht van de jacht heden ten dage bepaald 
door kleine jagers met kleine velden, door combinaties en rurale jacht-
verenigmgen Hun middelen zijn bescheiden, en dit komt tot uitdruk-
king in de wijze waarop zij de jacht beoefenen Grote jachtgezelschap-
pen hebben plaats gemaakt voor het solitaire peuteren of het 
kleinschalige jagen voor de voet Het uit de Duitse traditie afkomstige 
weidelijkheidsbegnp, waaraan elementen van stilte en verinnerlijking 
zijn verbonden, past beter bij de kleinschalige jachten dan het publieke 
karakter van de sporting code Dit begrip sluit aan bij idcccn omtrent 
natuurbeheer Nieuwe categorieën jagers nemen het beheer en de be-
waking van het jachtveld voor hun eigen rekening In de thans heer-
sende opvattingen van weidehjkhcid is het grondbezitsethos van wel-
eer aangepast aan de behoeften en mogelijkheden van de nieuwe 
categorieën jagers 
De accentverschuiving naar wild- en natuurbeheer heeft echter met 
bijgedragen tot een grotere acceptatie van de jacht door de niet-jagen-
dc wereld Integendeel, mensen zijn steeds gevoeliger voor fysiek ge-
weld geworden en het doden van dieren voor vermaak en zelfs voor 
utilitaire doeleinden is meer omstreden dan ooit Jagers zien hun zorg-
vuldig in stand gehouden muur tussen jagen en doden afbrokkelen 
Toen in 197s een van de oprichters van de Stichting Kritisch Faunabe-
heer jagers moordenaars noemde, heeft dit grote beroering 111 de ja-
gcrswereld teweeggebracht '7 In dit licht moeten wc de hernieuwde 
belangstelling voor wcidclijkheid in jagerskrmg zien Het is geen ana-
chronisme, zoals de tegenstanders van de jacht willen doen geloven ' 
Juist door de soms agressieve kritiek voelen jagers zich bedreigd 
De K N J V , die de wcidelijkhcidscode tot algemene noemer voor 
haar erecode heeft gekozen, trachtte daarmee een strategische zet te 
doen Door het accent te leggen op de oorspronkelijk Duitse betekenis 
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heden ten aanzien van dieren zoals die zich in onze samenleving als 
geheel voordoen Het moderne weidehjkhcidsconccpt zou de associa-
tie met ehtesport wegnemen, daar wcidehjk jagen met meer stands- of 
klassegebonden is Het past daarom in de low pro/i/e-strategie van de 
jagcrswcrcld Door de nadruk op het natuurbeheer te leggen, zou het 
begrip tevens de aandacht van het schieten en doden afleiden Zo werd 
het begrip van nut geacht om een deel van de maatschappelijke kritiek 
op te vangen Noties vzw fair play en sportiviteit zijn hiervoor minder 
geschikt omdat die geassocieerd worden met spel en vermaak, en dit 
wordt in onze samenleving met meer geaccepteerd als er het doden van 
dieren mee gemoeid is 
Conclusies 
In de voorgaande hoofdstukken heb ik getracht inzicht te verschaffen 
in de wereld van jagers Ik heb daarbij in het bijzonder aandacht be-
steed aan de categorieën waarin jagers elkaar indelen en de termen die 
zij daarvoor hanteren Ik heb laten zien welke relaties de verschillende 
groeperingen jagers met elkaar onderhouden en welke veranderingen 
daarin in de loop van deze eeuw zijn opgetreden O m licht te werpen 
op de zich wijzigende relaties heb ik aandacht besteed aan de visies die 
de verschillende groeperingen op het jagen hebben ontwikkeld en de 
wijzen waarop zij deze visies legitimeren Hierbij heb ik me vooral 
gericht op de binding van jagers met de grond, de symbolische dialoog 
met het wild, de ritualisering van de jachtuitoefenmg en tenslotte hun 
gedragscode, de wcidehjkheid Hier wil ik deze aspecten van de jagers-
wereld in hun onderlinge verband de revue laten passeren 
Jacht is met in utilitaire termen te begrijpen Jacht is doel op zich Als 
alle argumenten ter legitimering genoemd zijn, dan blijft de expressie-
ve waarde over Jacht brengt status en identiteit tot uitdrukking In de 
loop van deze eeuw is de groepering die de jacht als expressiemiddel 
gebruikt veranderd In de sociale samenstelling van de jagcrswcrcld 
heeft zich differentiatie voorgedaan De terminologie, die steeds meer 
aanduidingen voor verschillende categorieën ging omvatten, weer-
spiegelt sociale ontwikkelingen Over de sociale achtergrond van ja-
gers is echter weinig bekend, en de aard van mijn onderzoek maakte 
het mij onmogelijk daarover systematisch gegevens te verzamelen Uit 
het empirische materiaal is wel gebleken dat jacht vooral in de eerste 
helft van deze eeuw een distinctiemiddel was en door jagers ook als 
zodanig geëtaleerd werd De jagerselite, voornamelijk de kring rond 
de KNJV, heeft haar oorsprong in een adellijke en grondbczittende 
elite Door democratiserende tendensen zowel binnen als buiten de 
jagcrswcrcld werd de jagende elite in toenemende mate afhankelijk 
van andere categorieën jagers Toen aan het begin van deze eeuw de 
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statusjagers te velde verschenen, trachtte de oudejagersehte de scheids-
lijnen ten aanzien van concurrerende categorieën te benadrukken 
Maar tegelijkertijd leerde deze elite dat ze andere groeperingen jagers 
nodig had om zelf te blijven jagen De strijd die de KNJV gevoerd heeft 
om haar ledenbestand uit te breiden, vormt een aanwijzing voor toe-
nemende interdependenties van de verschillende groeperingen in de 
jagerswcreld Slechts door zich te ontwikkelen tot een belangenver-
eniging met een omvangrijke achterban kon de KNJV haar invloed 
uitbreiden De toenemende interdependenties en vervlechtingen gin-
gen gepaard met afnemende contrasten tussen de verschillende catego-
rieën jagers, een ontwikkeling die vooral op het terrein van de ge-
dragscode op de voorgrond trad Groeperingen die in de eerste helft 
van deze eeuw in de ogen van de jagende elite de benaming jager niet 
verdienden, maakten in de tweede helft aanspraak op weidchjk jagen 
waardoor zij tot jager promoveerden De groeperingen rond de KNJV 
vormden weliswaar de dominante jachtcultuur', maar moesten zich 
ook aan de nieuwkomers conformeren 
Deze ontwikkeling maakt deel uit van een meer omvattend civilisa-
tieproces waarin gedragsstandaarden door toenemende afhankelijkhe-
den onder verschillende sociale groeperingen verspreid raken Demo-
cratiserende tendensen kwamen ook tot uitdrukking in de groei van 
het aantal jachtaktehouders tot 1977 Het aantal belangstellenden daal-
de tussen 1977 en 1988 niet omdat de gêne over het beoefenen van de 
jacht is toegenomen, maar omdat dit aantal door allerlei barrières 
kunstmatig laag wordt gehouden De strategieën die jagers ontwikke-
len om wettelijke beperkingen en protectionistische maatregelen van 
de gevestigde groeperingen te omzeilen, wijzen erop dat meer mannen 
zouden willen jagen als ze de kans kregen Het publieke gezicht van de 
jagerswcreld wordt bepaald door 'democratiserende' tendensen en de 
afname van contrasten De interne verschillen zijn echter met ver-
dwenen De komst van nieuwe categorieën confronteert de jagende 
elite met het probleem hoe algemene jagersbelangen te vertegenwoor-
digen, zonder haar exclusiviteit prijs te geven 
In de loop van deze eeuw is in de Nederlandse samenleving een 
steeds grotere afkeer van 'ongelijkheid' gegroeid Het is niet meer bon 
ton sociale verschillen te benadrukken Tegelijkertijd werd het maat-
schappelijk stijgingsbewustzijn sterker, en groeide de overtuiging dat 
personen met 'capaciteiten' veelal de mogelijkheid hebben hun maat- 287 
schappelijke positie positief te veranderen Toegeschreven status maak-
te plaats voor stijgingskansen op grond van een formele opleiding en 
voor verworven status Deze ontwikkelingen zijn niet zonder gevol-
gen voor de jagerswereld gebleven De wijze waarop de jacht onder 
kleine jagers en plattclandsjagcrs is georganiseerd, maakt duidelijk dat 
het stijgingsbewustzijn ook in de jagcrs\vcreld aanwezig is Achter de 
aandacht voor wild-, natuur- en terreinbeheer gaan phefmbesef, ver-
antwoordelijkheidsgevoel, gediplomeerde deskundigheid en een be-
rocpsethos schuil Dit duidt op een burgerlijk waardenpatroon De 
toenemende vestiging van stedelingen in rurale gebieden en de daar-
mee gepaard gaande urbanisermg van het platteland manifesteert zich 
op het terrein van dcjacht in de opkomst van lokalejachtverenigingen, 
die vaak door mannen uit nict-agransche groepermgen worden ge-
dragen Achter dit proces, dat ik met 'rurahsering' heb aangeduid, gaat 
een vergaande verstedelijking en tevens verburgerlijking van dejagers-
wereld schuil 
Deze ontwikkelingen vormen geen radicale breuk met het ver-
leden In het grondbezitscthos dat vanouds kenmerkend is voor de 
Nederlandse jagcrswereld, zijn deze waarden aanwezig in het principe 
van het goed rentmeesterschap In dit ethos komt de binding tussen 
jagers en het platteland tot uitdrukking Ruraliscrcnde tendensen m de 
jacht en de privatisering van het terreinbeheer alsmede van het jacht-
toezicht duiden erop dat dit ethos geenszins aan het verdwijnen is, 
maar volop in de belangstelling staat In ideeën over goed rentmeester-
schap komt een patroniserende houding ten aanzien van de grond en 
ten aanzien van de dieren en mensen die daarvan afhankelijk zijn naar 
voren Maar tegelijkertijd wordt hierdoor de autonomie van jagers aan 
banden gelegd We treffen deze houding ook aan onder de adel in het 
principe noblere oblige Hieruit komen de nadruk op natuurbehoud en 
terreinbeheer en de regels van het wcidclijkjagen voort Weideli)kheid 
is het dominante vertoog in de jagcrswereld geworden De daarmee 
gepaard gaande normen werden door nieuwe categorieën niet slechts 
overgenomen, maar ook aangepast aan de condities waaronder zejaag-
den, en gebruikt ter legitimering zowel ten aanzien van allerlei andere 
jagende groeperingen als niet-jagende critici De regels van de wcidc-
hjkheid zijn een strijdperk gaan vormen van deels convergerende en 
deels conflicterende visies binnen de jagcrswereld Naarmate deze we-
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omtrent 'hoe men hoort te jagen' toegenomen 
De toenemende difierentiatic m de jagerswcrcld leert dat naarmate 
objectieve verschillen vervagen mensen zich vastklampen aan kleine 
rangvcrschillcn waarop zij aanspraak kunnen maken. Het lidmaatschap 
van het Groene Gilde is op zich al een onderscheidend kenmerk Maar 
zelfs binnen deze wereld zien wc talrijke nuanceverschillen ontstaan. 
Jagers vormen besloten kringen die zich door interne (sociale) homo-
geniteit kenmerken, en die náást andere bestaan Dit gericht zijn op 
kleine statusverschillcn vormt een rem op de ontwikkeling van solida-
riteit tussen jagers onderling. Zo komen wildbchccrccnhcdcn moeilijk 
van de grond omdat noties van exclusiviteit het zelfbeeld van jagers 
bepalen. Democratiserende tendensen monden slechts schijnbaar uit in 
nivellering Veeleer neemt de nadruk op kleine verschillen toe en wor-
den grenzen scherper afgebakend 
Met hoeveel 7org de jagerswcrcld haar grenzen omringt, wordt 
duidelijk in haar houding ten aanzien van 'marginalen' als jachtop-
zichtcrs en stropers Jagers trekken een scheidslijn tussen zichzelf, 'allen 
die jagen zoals wij ' , en andere groeperingen 'die niet jagen zoals wij' 
Stropers vormen een categorie die in de ogen van jagers met 'jaagt', en 
dus geen plaats in de jagerswcrcld inneemt. Met stroper wordt een 
persoon aangeduid die met alleen een jachtakte ontbeert, maar ook de 
geschreven en ongeschreven regels van de jacht met voeten treedt. 
Omdat deze regels vooral de regels van een jagende elite zijn, komt de 
scheidslijn tussen jagers en stropers vaak overeen met die tussen sociale 
categorieën Zo hebben we gezien dat in de eerste helft van deze eeuw 
broodjagers, boerjagers en machtiginghoudcrs vaak als stropers wer-
den aangeduid, in de tweede helft viel dit soms kleine jagers ten deel 
Ook de stropers in de zin van dcjachtwet behoorden en behoren vaak 
tot groeperingen die een lage positie in de sociale hierarchic innemen, 
met name de arme, landloze plattelandsbevolking, en meer recent ver-
schillende 'randgroepenngen' In de ogen van jagers zouden deze men-
sen vooral door economische motieven worden gedreven: stropen 
voor eigen consumptie en, wat nog laakbaarder geacht wordt, voor de 
verkoop en uit winstbejag Het jagen uit economische motieven 
maakt van het doden van dieren een doel Hiervan heeft dcjagerselite 
zich steeds met alle nadruk gedistantieerd. Door deze houding wordt 
duidelijk onderstreept dat jagen vooral een expressieve waarde heeft; 
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geacht 
Jachtopzichters vormen een andere groepering die m de marge van 
de dominante jachtcultuur bestaat Al delen ze het ethos van hun werk-
gevers en voeren ze autonomie en goed rentmeesterschap hoog in hun 
vaandel, hun status in dejagerswercld is met altijd even duidelijk Door 
de aard van hun taakstelling is hctjachtopzichters vaak onmogelijk de 
regels van weidehjkhcid na te leven Zij worden niet geacht te jagen, 
maar roofwild kort te houden en stroperij tegen te gaan Jachtop-
zichters ontberen daarmee de bescherming van een legitiem geachte 
erecode Pogingen om jachtopzichters door professionalisering meer 
bescherming en een hogere bcroepsstatus te verschaffen, werden niet 
door de betrokkenen zelf geïnitieerd maar door hun werkgevers Door 
de weidehjkheidscodc, die de zorg voor het wild centraal stelt, kregen 
professionele jachtopzichters in de loop van deze eeuw cen vaste plaats 
in de jacht toebedeeld Daar in het jagersethos het goed rentmeester-
schap steeds meer terrein won, onderging dejacht zelf een toenemende 
professionalisering Niet jagen voor het vermaak' is cen onderschei-
dend kenmerk van de dominante jachtcultuur Deskundig natuur-, 
wild- en terreinbeheer hebben legitimerende functies m de jagerswe-
rcld gekregen Deze ontwikkeling is van grote betekenis voor de status 
van jachtopzichters gebleken Onder de nieuwe categorieën jagers, 
met name die der kleine en plattclandsjagers, vallen de scheidslijnen 
tussen 'zorg voor het wild' en 'jagen voor het vermaak', tussen 'werk' 
en 'spel', weg Jagers doen zelf aanjachttoezicht Slechts in kringen van 
grote jagers is de aanwezigheid van een professioneel specialist nog een 
onderscheidend kenmerk Naarmate de taken van jachtopzichters 
meer waardering onder jagers kregen, daalde het aantal professionele 
specialisten m het jachttoczicht 
Verschillen in dejagerswercld worden op een steeds subtielere manier 
tot uitdrukking gebracht Met name 'culturele' verschillen krijgen een 
onderscheidende waarde Ofschoon met afnemende contrasten het ui-
ten van gevoelens van superioriteit niet meer geaccepteerd wordt, ver-
dwijnt dit niet helemaal l ie t verschuift naar terreinen die geen deel 
uitmaken van het dagelijkse leven, zoals sport, spel en jacht Door 
reglementering, stilering en ritualisering van gedrag worden kleine 
nuanceverschillen bij uitstek gemarkeerd Hierdoor komen noties van 
290 'anders zijn' tot uitdrukking, en wordt dit 'anders zijn' tevens gelegiti-
meerd In onze tijd gaan dergelijke strategieën een steeds belangrijkere 
rol spelen in de sociale constructie van identiteit 
In het zelfbeeld van jagers liggen ideeën omtrent fysieke en geeste-
lijke voortreffelijkheid besloten Jagers geven spelenderwijs uitdruk-
king aan hun gevoelens van superioriteit, al gebeurt dit op een streng 
gereglementeerde wijze In hun opvattingen omtrent weerbaar wild 
treden de eigenschappen naar voren die jagers het meest waarderen 
Fysieke kracht en volmaaktheid staan daarbij voorop, gevolgd door 
geestelijke capaciteiten als slimheid en moed Het gaat hierbij om col-
lectieve voorstellingen waarin de fysieke persoon omgeven is met no-
ties van ongelijkheid, status en prestige Het is opvallend dat de zorg 
om de fysieke persoon bij jagers zo nadrukkelijk aanwezig is Zoals uit 
mijn empirisch materiaal, zij het op een onsystematische wijze, naar 
voren komt, gaat het hierbij om mannen die in het dagelijkse leven 
vaak leidinggevende functies bekleden die met een hoge mate van 
autonomie gepaard gaan Een hoog percentage van de jagers is als 
zelfstandig ondernemer, bcdnjfshoofd of in vrije beroepen werkzaam 
Deze categorieën zijn betrokken bij een strijd om macht Deze be-
trokkenheid behelst emoties als angst, agressie, afgunst, spanning en 
triomf, emoties die geen rationele reflexie toelaten, maar bij zakelijke 
beslissingen onderdrukt en beheerst dienen te worden Gedurende de 
jacht staan deze mannen als het ware buiten de dagelijkse werkelijkheid 
en haar problemen Tijdens de jacht worden de onderdrukte emoties 
met alleen opgeroepen, maar ook 'verwerkt ' en beheersbaar gemaakt 
De jacht vormt een arena waarin mannen spelenderwijs leren om te 
gaan met impulsen, spanningen en emoties die in het dagelijkse leven 
een rol spelen Daar de jacht model staat voor competitieve sociale 
verhoudingen, is zij toegesneden op personen in invloedrijke posities 
Daarom oefent de jacht vanouds een grote aantrekkingskracht uit op 
de rijken en machtigen, en daarom treft men onder jagers tot op de dag 
van vandaag een relatief groot aantal vertegenwoordigers van presti-
gieuze beroepen aan Zolang deze machtsposities in onze samenleving 
overwegend door mannen worden ingenomen, blijft de jacht cen 
mannelijk domein 
Met de zorg om fysieke kwaliteiten gaan noties van autonomie van de 
'vrije man' gepaard, noties die wij in het grondbezitsethos van jagers 
aantreffen Het verband tussen grondbezit, macht, vrijheid, autono-
mie, mannelijkheid en jachtrccht heeft vooral de grondbczittcnde ja-
gerselite aangesproken Het biedt immers een legitimering, niet alleen 
voor hun claims op jachtrechten, maar ook voor ongelijke machts-
relaties 
Het bezit van, doch op zijn minst de toegang tot grond verschaft 
rechten over het leven en de dood van dieren die in de Jachtwet als 
'wild' omschreven worden Het doden van deze dieren op jacht ge-
beurt op een geritualiseerde wijze Jagers maken wild niet simpelweg 
dood, maar verhullen deze handeling door ze met riten en strikte regels 
te omgeven Het doden gebeurt in een 'wereld apart' Voordat jagers 
gaan jagen, nemen zij afstand van het leven van alledag Hun kleding, 
taal, tijdsbesef en ruimtelijke grenzen onderstrepen dit 'anders zijn' 
Spel is een moment in deze ritualisering het is een vorm waarin rituali-
sering zich manifesteert Door het gereglementeerde karakter wekt het 
spel de indruk dat het daarin gebruikte geweld controleerbaar is Jacht 
roept agressieve impulsen en passies op en maakt deze onmiddellijk 
ondergeschikt aan strenge voorschriften De dwang tot zelfbeheersing 
komt in verschillende facetten van de jacht naar voren Voor een deel 
vormt ze een krachtmeting tussen mensen en wild, geclassificeerd als 
weerbare tegenspelers Hierbij zijn jagers gehouden aan regels van wei-
dehjkhcid Jagers bootsen gedragingen na van de dieren waarop zij 
jagen Mimetische activiteiten vergen een aanzienlijke controle over 
het lichaam, en met name over de zintuigen Wild besluipen betekent 
zich zonder geluid voortbewegen, zich onzichtbaar maken, luisteren 
met de oren van de dieren, en natuurgetrouwe stemgeluiden voort-
brengen Al ervaren jagers dit spel als een totale beleving, zij mogen 
zich nooit helemaal aan hun passie overleveren Tc gepassioneerd zijn 
betekent te onbeheerst zijn Zelfbeheersing staat centraal in de erecode 
van jagers Spelenderwijs delen jagers daarin iets mee over zichzelf, 
onthullen zij facetten van hun zelfbeeld Zo signaleren ze dat ze niet 
alleen de natuur en de daarin levende dieren beheersen, maar ook hun 
eigen affecten Spel is daarom geen uitlaatklep voor deze affecten Het 
is vooral een terrein waarop mensen zich oefenen m het sublimeren en 
beheersen van gewelddadige impulsen Het is tevens een gelegenheid 
om de mate van dnftbeheersing met anderen te meten 
Door het competitieve clement worden jagers gedwongen steeds 
complexere regels na te leven Dit komt vooral naar voren in de wijze 
292 waarop de jacht door verschillende groeperingen jagers wordt uit-
geoefend De meest geritualiseerde jachtvormcn, met name de drijf-
jacht, treffen we aan onder jagers die over grote jachtterreinen be-
schikken. Kenmerkend voor deze ritualisering is dat het doden van 
wild verhuld wordt. Een omvangrijk korps van helpers vergroot de 
afstand tussen jagers en gedood wild Gczclschapsjachten waarbij vol-
gens de regels der sportiviteit gejaagd wordt, dwingen jagers tot een 
grotere mate van zelfbeheersing, zowel ten aanzien van het wild als ten 
aanzien van de andere deelnemers. Zij dienen het schietgedrag onder-
geschikt te maken aan de regels van de weidelijkheid en gevoelens van 
afgunst te onderdrukken, bysieke prestaties mogen wel getoond wor-
den, doch dit dient op een ingetogen, beheerste manier te gebeuren. 
Hoe kleiner het veld, des te kleiner het aantal deelnemers aan de 
jacht, en des te groter is tevens de directe betrokkenheid van jagers bij 
het doden en het omgaan met het gedode wild. Kleine jagers kunnen 
zich geen omvangrijke schaar helpers permitteren. De voor kleine 
jachtvelden kenmerkende jachtvormcn zijn vaak minder geritualiseerd 
dan grote gczclschapsjachten. Er bestaat een hierarchic van meer naar 
minder geritualiseerde jachtvormcn, een hierarchic die verband houdt 
met verschillen in de omvang van jachtvelden en de sociale positie van 
jagers. Deze verschillen zijn in de loop van deze eeuw met de groei van 
het aantal jachtaktehouders en de differentiatie van de jagerswcrcld 
gevarieerder geworden. In de ritualisering van de jacht zijn beschaven-
de tendensen gelegen, waardoor de jagerselite zowel haar grenzen ten 
aanzien van andere jagers markeert en bevestigt als bijdraagt aan een 
voortdurende verfijning van de gedragsstandaarden. 
Naarmate gevestigde jagersknngen zich bedreigd voelen, ontwik-
kelen zij rituele strategieën om hun positie te verdedigen. In de grote 
drijfjacht, die nu nog slechts door de werkelijk grote jagers in ons land 
beoefend wordt, worden sociale verschillen tot uitdrukking gebracht 
en gelegitimeerd In de meest gestructureerde vorm van de drijfjacht 
worden juist de 'traditionele' waarden zoals bescherming, loyaliteit, 
eerbied, harmonie en consensus opgewekt. Het is niet toevallig dat 
deze jachtvorm m de tweede helft van de vorige eeuw in Nederland 
ingang vond en zich sinds de eeuwwisseling m een groeiende belang-
stelling onder de grondbezittende elite verheugde Dit specifickejacht-
ntuccl vormde een strategie om een 'ideaal' geachte sociale orde, die 
aan het verdwijnen was, levend te houden en de breuk met traditionele 
machtsverhoudingen te verhullen In deze geritualiseerde jachtvorm 291 
wordt het cyclische en schijnbaar 'eeuwigdurende' karakter daarvan 
benadrukt en steeds opnieuw bevestigd Ritualisering verschaft het 
idee van continuïteit en een illusie van onsterfelijkheid 
Jagers zijn de enige met-professionele groepering in onze samen-
leving die gerechtigd is wapens te dragen De jagerswcrcld vormt een 
enclave waarin fysiek geweld wettelijk is toegestaan Daarbinnen gel-
den waarden en normen die een eigen, relatief onafhankelijke orde 
creëren Deze orde bestaat náást het centrale gezag Zij is daarvan voor 
haar legitimatie afhankelijk, maar oefent tevens invloed uit op de wet-
geving Jagers dienen de wet te eerbiedigen, tevens hebben uit de 
jagerswereld afkomstige waarden en normen steeds ingang gevonden 
m dejachtwet DeJachtwet is nog slechts één autoriteit waaraanjagers 
zich moeten onderwerpen Diverse natuurbcschcrmings- en milieu-
wetten zijn een andere autoriteit gaan vormen Tenslotte heeft de pu-
blieke opinie, mede onder invloed van de kritische faunabchccrdcrs, 
een stempel gedrukt op de hedendaagse jagerswcrcld In veler ogen is 
jagen compromitterend Voor zover mij bekend is er geen enkel ander 
land in de wereld waar jagers zich voor een breed publiek moeten 
verantwoorden Nederland neemt in dit opzicht een unieke plaats in 
Nederlandse jagers etaleren hun 'groene' identiteit met meer in het 
openbaar Jagen is een bijna clandestiene bezigheid geworden Onder 
druk van de publieke opinie hebben jagers evenwel geleerd hun stand-
punten beter te articuleren Al is dejacht een wereld apart, hedendaag-
se jagers zijn verre van wereldvreemd De toenemende kritiek heeft de 
jacht niet doen verdwijnen Integendeel, de 'mannen m het groen' zijn 
er beter georganiseerd, verwetenschappelijkt en geprofessionaliseerd 
uit te voorschijn gekomen 

Glossarium 
Alle in de tekst van een "voorziene termen 
maken deel uit van de jagcrstcrminologie of zijn 
nauw geassocieerd met de jagerswcrcld Zij 
worden m deze alfabetisch gerangschikte 
woordenlijst nader omschreven, waarbij voor 
een belangrijk deel gebruik gemaakt is van 
A G J Hermans' Jagerswoordetiboek uit 1947 De 
omschrijving is beperkt tot de betekenis waarin 
een term in de tekst gebruikt is De afkorting 
ant staat voor antoniem, syn voor synoniem 
aanbersen zie bersen 
aanblazen het begin van een jacht door 
hoornsignalen aankondigen 
aanloop aanloop hebben wanneer het wild in 
het schootsveld van een jager komt 
aanschotplaats de plaats waar het wild 7ich op 
het ogenblik van het schot bevond, 
onverschillig of het getroffen of gemist werd 
aanwachtcn op het wild wachten dat door 
drijvers of honden wordt opgespoord en 
opgejaagd Volgens Hermans ccn term uit de 
valkenicrstaal het wachten van de valk op 
wild m de lucht 
aanzit wachtzit, het zittende afwachten van 
wild, met name grofwild 
aanzitjacht de jacht vanaf ccn wachtzit 
aanzitten op wacht zitten, zich op de aanzit 
bevinden om het wild af te wachten 
aasjagcr een jager die ernstig zondigt tegen de 
voorschriften der weidelijkhcid, bijvoorbeeld 
het wild op te verre afstanden schiet of 
aangeschoten wild laat omkomen 
aasplaatscn plek waar het wild voedsel tot zich 
neemt 
achterlader aanduiding voor geweren, die van 
achteren aan het kamcrcindc geladen worden, 
m tegenstelling tot de voorladers waarbij men 
de lading m de monding inbrengt 
achterlopers de achterpoten van alle 
haarwildsoortcn 
achteruitslaan het terugslaan, naar achteren door 
de drijvershnie vluchten van gedreven wild 
afblazen door bepaalde hoornsignalcn het einde 
van de jacht aankondigen 
afgaand wild wild dat van de jager afgaat, zich 
van hem verwijdert, ant inkomend wild 
afschot 1 alg het afschieten, 2 het aantal stuks 
wild dat van ccn bepaalde wildstand wordt 
(of kan worden) afgeschoten 
afspringen wanneer haarwild bij zijn loop 
plotseling ccn grote sprong opzij maakt en 
daarbij van richting verandert 
akte zie jachtakte 
assistent-jager een jager die op basis van ccn 
vergunning ex artikel 8 с q 53 van de 
Jachtwct een jachthouder bijstaat bij het 
wildbehcer 
azen eten, weiden, voedsel tot zich nemen (in η 
door herten) 
azer de bek van herten 
bersen zie ook aanbersen het besluipen van 
wild 
bersjacht het jagen op wild door hel sluipend te 
naderen 
beslaan dekken, bevruchten, bij het paren van 
grofwild beslaat de bok de geit, het hert de 
hinde 
beslagen drachtig (111 η voor reegeiten en 
hinden) 
bete de laatste bete een vers gebroken tak die 
in de bek van geschoten grofwild geplaatst 
wordt 
binnenbrengen het geschoten wild bij de jager 
brengen 
biotoop een gebied waarin de belangrijkste 
milieufactoren nun of nicer uniform 
aanwezig zijn, bijvoorbeeld een bos, heide, 
weiland 
blad de schouderstreek van alle wildsoorten, 
vooral van grofwild, waar jagers het 
wcidelijk schot dienen te plaatsen. 
boerjagcr. ι boer die jaagt; 2. houder van een 
iiijchtigmg ex artikel 53 van dejachtwet. 
breuk: elke afgebroken tak, hetzij van loof-
hct7ij van naaldhout, die voor een verrichting 
of jachtccrcnionic gebruikt wordt: 1 een tak 
die de jager op zijn hoed bevestigt na het 
schieten van grofwild; 2. de takken waarmee 
men het wild na het schot tooit (inbezitnamc-
brcuk); 3. de takken waarmee men het wild 
op het tableau tooit (tableaubreuk); 4. takken 
om m het spoor van een aangeschoten stuk 
wild de vluchtrichting aan te geven. 
broedscizocn: het jaargetijde waarin het 
vccrwild broedt. 
broodjacht. jacht voor de kostwinning. 
broodjager: een jager die het bemachtigde vild 
verkoopt om aan de kost te komen. 
bronsttijd de panngstijd van het haarwild. 
burlen het brullende geloei van herten 
gedurende de bronsttijd. 
combinant: een jager die lid is van een 
jaclucombinatic 
cultuurvolgers dieren die van cultuur-
maatregelen profijt trekken en hun leefwijze 
hieraan hebben aangepast; 
яи/.: cultuurvhcdcrs. 
dagverblijf: de plek waar wild overdag vertoeft 
( т . п . voor waterwild); arti, nachtverblijf. 
dekking: begroeiing waarin wild zich 
schuilhoudt; zich m de dekking drukken: in 
een ruigte schuilen. 
delven: uitgraven (van konijnen). 
doodblazcn: door hoornsignalcn ('Jacht voorbij' 
en 'Halali') bij het tableau het emde van cen 
jachtdag aankondigen. 
doorsteken: het aanbrengen van een sneetje 
boven het hiclgcwncht van de 
hnkerachterpoot van haarwild, tussen bot en 
pees door; door de ontstane opening steekt 
men de rechterachterloper, nadat deze 
achterom de linker is gebracht 
doublet: het schieten van twee gelijktijdig 
verschijnende stukken wild, met elke loop 
van een dubbelloops geweer één. 
drift: 1. het perceel dat bij een drijfjacht door de 
drijvers wordt afgedreven; al naar gelang van 
de wildsoort die daar overwegend 
aangetroffen wordt, spreekt men bijvoorbeeld 
van een fazanten- of hazcndnft; 2. de tijd die 
dit drijven m beslag neemt. 
drijfjacht: een jacht waarbij het wild door 
drijvers of honden naar de jagers toe 
gedreven wordt; ani., aanzit- en bersjacht. 
drijven: het uitoefenen van de drijfjacht zowel 
door drijvers als door jagers. 
drukken: zich drukken: een haas drukt zich 
wanneer hij zich uit angst voor naderend 
gevaar plat neerlegt in zijn leger. 
dwarsen: wild dwarst wanneer het ovcrlangs de 
jager komt. 
eendenkooi: een inrichting tot het vangen van 
wilde eenden. 
eendenput: met net begroeide plas of poel 
waarin eenden hun verblijf hebben. 
ficUtrial (Engels), een proefzoeken voor staande 
honden die met name op hun reukzin getest 
worden. 
fiepen 1. het uitstoten van een fluitend geluid 
door rcegeit- en kalf, cen angst- en lokroep; 
2. het nabootsen van dit geluid door een jager 
om een reebok te lokken. 
flank· zijkant van de drift. 
fouragcren: voedsel tot zich nemen. 
fretteren: het uit hun holen jagen van konijnen 
met fretten. De springende konijnen worden 
of geschoten of gevangen in netten waarmee 
de toegang tot het hol is afgezet. 
Ganisbart (Duits): jachttrofee, een bos haar van 
een mannelijke wilde geitensoort. 
ganzenflappen. de vangst van ganzen met 
netten, 111 vroeger tijden vooral door 
broodjagers beoefend. 
ganzerocr. enkclloops schictgeweer van een 
groot kaliber waarmee vroeger ganzen en 
ander waterwild geschoten werden; vooral 
door broodjagers gebruikt. 
gastjager· 1. jager die uitgenodigd is op een 
jacht; 2. jager die op basis van artikel 7 lid 2 
van de Jachtwct toestemming heeft van een 
jachthouder om onder zijn begeleiding te 
jagen. In geval van het betalende-gasten-
systeem (ofwel paying guest system) beoefent 
de gastjager (m betekenis ι) de jacht in 
andermans veld tegen betaling. 
getuierd met een touw vastgemaakt 
geveegd wanneer het gewei van hert of reebok 
volgroeid is, gaat het dier 7ijn hoofdtooi aan 
takken en boomstammen van de bast, de 
bcschcrmcndt huid, ontdoen Is dit voltooid, 
dan heet het gewei geveegd 
geweer ι schietwapen, vuurwapen, 2 als pars 
pro loto de gcwccrdragcr, de jager ¿elf, 3 de 
slagtanden van wilde zwijnen 
grauwe ganzen de grootste van de wilde 
ganzesoortcn, kenmerkend is de dikke oranje 
snavel 
grofwild verzamelnaam voor grote 
haarwildsoorten, met name herten, reeen, 
wilde zwijnen, damherten, moeflons 
groot jager 1 alom bekende en gerespecteerde 
jagers met een 'grote' naam, 2 jagers die over 
een omvangrijk jachtveld beschikken, syn 
rijke jager, grootvcldbczittcr 
grouse (hngcls) soort moerashoen dat in 
Engeland en Schotland voorkomt 
gust wild dat na de paring niet drachtig is, 
zonder jongen blijft 
haarwild verzamelnaam van alle zoogdieren 
waarop gejaagd wordt, alle haardragende, 
viervoetige, lopende wildsoortcn 
hagclgcwcer een schietwapen met één of twee 
gladde lopen waaruit hagelpatronen worden 
afgevuurd 
hetrjager 1 jager die voor zijn vermaak jaagt 
(m η in vroeger tijden 1 t t brood]ager), 
2 jager die sportief jaagt, 3 vroeger ook 
jager uit hogere kringen (vgl het Engelse 
gcntliman-hunter) 
heerlijk jachtrecht jachtprivilegc, recht van een 
heer de jacht op de gronden van zijn 
heerlijkheid uit te oefenen 
heimelijk worden het zich verbergen in dichte 
dekking van herten en reebokken, meestal na 
het afwerpen van hun hoofdtooi 
hinde vrouwelijk hert 
hoge fazanten fazanten die door drijvers of 
honden opgejaagd in de lucht 'klimmen', 
hoog vliegen 
hondcnleidcrs (vaker 'hondenmensen') geleider 
van een jachthond 
huren een jacht huren het pachten van 
jachtgrond 
hut een met hout of riet afgezette schuilplaats 
voor jagers 
hutjacht jagen vanuit een hut, m η op 297 
watcrwild 
mschot de plaats waar het projectiel het lichaam 
van het getroffen wild binnendringt 
invallen bij de lokstal invallen van veerwild dat 
zich uit de lucht ergens neerlaat 
jaagbaar jaagbaar wild diersoorten waarop de 
jacht volgens dejachtwet is toegestaan 
jacht 1 ergens de jacht hebben het recht om te 
jagen, 2 terrein om op te jagen, 3 de jacht is 
open de tijd van de jacht, 4 op jacht gaan 
jachtpartij 
jachtakte document dat toont dat men heeft 
voldaan aan de wettelijke eisen die gebonden 
zijn aan de uitoefening van de jacht 
jaihtburen degenen die op het aangrenzende 
terrein de jacht uitoefenen 
jachtcombmatic jagers die voor gezamenlijke 
rekening jagen 
jachthouder degene die overeenkomstig artikel 
4 en 6 van dejachtwet het genot van de jacht 
heeft 
jachtopzichter onbezoldigd ambtenaar van 
politie belast met de bescherming van de 
jachtbelangcn van een jachthouder 
Jachtraad een college dat tot taak heeft de 
minister te adviseren over onderwerpen met 
betrekking tot de uitvoering van de Jachtwet 
jachtveld het terrein waar de jacht wordt 
uitgeoefend zowel bos, woeste gronden, 
akker- en weiland als waterpartijen 
jachtvergunning 1 permissie tot jagen, vaak in 
afwijking van de bepalingen in de Jachtwet 
en gebonden aan voorwaarden en 
beperkingen, 2 voor ІУ54 jagen op basis van 
een schriftelijke toestemming van een 
grondeigenaar op diens grond 
jagermeester jager die de organisatie en leiding 
van een jacht voor zijn rekening neemt 
jonge jager 1 beginneling, aankomend jager, 
2 deelnemer aan jaehtoplciding, cursist, 
3 beginnend jager zonder veld 
kalf jong hen of ree in het eerste levensjaar 
kantjesjagcr jager die de kantjes afjaagt die het 
op het wild van het aangrenzende jachtveld 
gemunt heeft 
klein jager 1 bezitter van een klein jachtveld, 
2 bezitter van een jachtveld met een matige 
wildstand 
kleumild verzamelterm voor hazen, patrijzen, 
korhoenders, fazanten en houtsnippen 
kogelbuks een vuurwapen met getrokken loop 
waaruit enkele projectielen (kogels ι 11 hagel) 
worden afgeschoten 
kollen kolganzen, wilde ganzensoort, te 
herkennen aan een witte rand aan de 
snavclwortcl 
kooi ι eendenkooi, 2 vogelkooi 
vanginstrument 
kooibos begroeiing van een eendenkooi 
kooiker, kooiman houder van een eendenkooi 
kop het voorste eind van de drift 
koppel een koppel fazanten twee fazanten, 
meestal een 'paar', dat wil zeggen een haan en 
een hen 
kort houden de stand van een bepaalde 
wildsoort laag houden 
lange hond een hond met een uitstekend 
gezichtsvermogen en een lichaamsbouw die 
hem in staat stek hazen op het zicht te jagen, 
in te lopen en te vangen, vaak windhoiideii 
lange jacht jacht met lange honden die het wild 
vangen, zonder geweer 
Lebemstrecke (Duits) de totale hoeveelheid wild 
door een jager gedurende zijn leven 
geschoten 
leger de plaats waar het wild ligt of gelegen 
heeft 
lichtbak soort lantaarn om het wild te 
verblinden ten einde het te schieten 
hchtbakker stroper die met de lichtbak werkt 
lichtbakken stropen met lichtbak 
limited bag (bngels) een van tevoren vastgestelde 
jfsthotlimiet 
lokganzen als lokvogel gebruikte tamme 'wilde 
ganzen' 
lokstal r bij eenden- en ganzenjacht aantal 
lokvogcls, levend of nagemaakt, die uitgezet 
worden om wilde exemplaren te lokken, 2 
de tamme eenden die in een eendenkooi 
worden gehouden om wilde soortgenoten te 
lokken 
loper poot van het viervoetig wild, op de 
lopers brengen opjagen 
merkensysteem een systeem van afschot-
vergunningen voor grofwild, waarbij aan 
jagers wildmerkcn worden verstrekt die na 
afschot aan het stuk moeten worden 
bevestigd De merken blijven rijkscigendom 
en moeten door de jager óf w orden gebruikt 
of worden teruggezonden Door de 
wildmerkcn kan legaal bemachtigd wild van 
gestroopt (dus ongemerkt wild) worden 
onderscheiden 
meute de bij de parforce-jacht gebruikte honden, 
jacht achter de meute de jacht te paard met 
honden, bijvoorbeeld de parforce- en 
vossejacht 
moer vrouwtjeshaas, konijn en vos, moerhaas, 
moervos 
naschieten achterna schieten het schieten op 
wild dat, na over de jager heen te zijn 
gevlogen, zich van hem verwijdert — de jager 
heeft dan reeds op het wild geschoten, maar 
het gemist 
nazoek het nazoeken het zoeken naar 
aangeschoten wild, al dan met met hond 
ogen het wild oogt scherp het wild heeft een 
scherp gezichtsvermogen 
ontwelden de ingewanden van het wild 
uitnemen 
ряг/ЬгіГс-jacht de jacht op grofwild te paard met 
honden liet wild wordt gejaagd totdat het 
uitgeput is en met een jachtmes gedood kan 
worden Hierbij wordt geen vuurwapen 
gebruikt 
peuteren met een of twee jagers en een enkele 
drijver de zoekjacht uitoefenen 
ptcker-up (hngels) polsdragcr, wilddrager 
platzak zonder jachtwild huiswaarts keren 
polsdrager, polsstokdrager helper die een 
polsstok draagt, een hulpmiddel 0111 de 
talrijke sloten in het Hollands landschap over 
te steken 
post de plaats waar op een drijfjacht de jagers 
geposteerd staan 
predator carnivoor dier, roofdier 
prederen op vangen van een bepaalde buitsoort 
door predatoren 
prent afdruk van de voet van het wild in de 
bodem 
putjacht de jacht bij een eendenput 
ram ι mannetjeskoiiijn, soms ook van hazen, 
vooral m jagersspreektaal 2 het mannetje 
van marters, bunzings, wezels, fretten 
rammelaar het mannetje van hazen en konijnen 
recgeit vrouwelijke ree 
recreatieve stropers stropers die voor de sport 
stropen, ant commerciële stropers, 
berocpsstropers. 
nchtkijker ігеегаррагааі, waarbij het richten 
geschiedt met behulp van een op de 
geweerloop bevestigde verrekijker 
rietganzen de meest algemene ganzesoort, ook 
zaadgans geheten 
rmgonderzoek onderzoek naar de vogeltrck 
met behulp van vogels die van merken 
(ringen) voorzien zijn 
rood werk het ontwelden van het geschoten 
wild 
roodwild verzamelterm voor edelherten, 
daniliertcn en reeen 
roofdier carnivoor dier, predator 
safe (Engels) ι het verschuifbare plaatje aan de 
kolf van het geweer, dat dient om het slot te 
zekeren 2 de toestand waarin het geweer 
verkeert wanneer dit plaatje is verschoven 
'het geweer staat op safe' wil zeggen op 
veilig 
schieter (minachtend) jager die de schietsport 
beoefent, maar zich niet bekommert om het 
(geschoten) wild 
schildcrsvcertje of snippenveertje een drie cm 
lang, bruin gestreept veertje bij de houtsnip, 
vóór de voorste grote slagpcn van de vleugels 
gelegen, dat vroeger door schilders gebruikt 
werd voor fijne tekeningen Jagers 
beschouwen dit veertje als trofee 
schoontijd gesloten tijd, tijd waarin het 
wettelijk niet toegestaan is bepaalde 
wildsoortcn te schieten 
srhottcken elk teken na het schot dat aangeeft 
waar het wild getroffen is, bijvoorbeeld zijn 
gedrag na het schot, aanwezigheid van 
bloedsporen en bccnsplinters 
schui'hut een plaats waar een jager zich 
verbergt, vaak een van takken of rieten 
matten gemaakte dakloze 'hut' 
spuit aanduiding voor geweer 
standwild het wild dat het gehele jaar m een 
bepaalde streek (of jachtveld) voorkomt, met 
w egtrekt 
stellen (van stropers) tot staan brengen, 299 
aanhouden 
stootvogel roofvogel 
stoppel de ondereinden van de graanstengels die 
op het land blijven staan, op de stoppel jagen 
de jacht uitoefenen op het daar fouragerendc 
wild, bijvoorbeeld duiven, eenden en 
patrijzen 
stroppen wildstroppen lussen van draad of leer 
om het geschoten wild aan te hangen en te 
vervoeren 
tableau de totale hoeveelheid op een jachtdag 
geschoten wild dat ter bezichtiging uitgestald 
wordt, op het tableau brengen schieten, doen 
sneuvelen 
tekenen 1 het aanwijzen van wild door de 
hond, 2 het wild tekent het wild laat zien 
dat het door een schot getroffen is 
trekken op de put trekken het migreren van 
ν eerwild naar en van de rust- с q. 
fourageerplaatsen 
trekwild veerwild dat hier slechts tijdelijk 
verblijft op weg naar en van de 
broedplaatsen, ani standwild 
triplet het raken van drie stuks wild met één 
schot of met twee schoten bij een 
dubbelloops geweer 
trofee deel van de buit als gedenkteken 
valkerij de jacht met valken, een jachtbednjf 
waarbij met behulp van afgerichte roofvogels 
(voornamelijk jachtvalken, maar ook haviken 
en sperwers) kleinwild en waterwild 
gevangen worden 
vangjacht jacht waarbij het wild niet geschoten, 
maar gevangen wordt, bijvoorbeeld de lange 
jacht, fretteren, jacht met netten 
vangpijpen de met rietschermen en netten 
afgezette zijarmen van de plas m een 
eendenkooi 
vangschot of genadeschot het kogel- of 
hagelschot dat op een aangeschoten stuk wild 
wordt afgegeven om het snel te doden 
veerwild vliegend wild, verzamelnaam voor 
alle jaagbare vogels 
venatonsch [venatio (Latijn) = jacht] op de 
jacht betrekking hebbende 
verhuren verpachten van een jachtterrein 
vlakjacht jacht op het vlak, op terreinen met 
weinig hout, ruigte of dekking 
}00 vleiigelpen de lurde vkugclveren van het 
veerwild 
vlecsjager (inmathtend) jager die vooral om de 
buit, het vlees, jaagt, oimeidehjk jager 
vol vol haas volgroeid, volvs assen 
voor de voet jagen de zoekjacht uitoefenen, het 
lagen waarbij de jager het wild zelf opzoekt 
voorlader een geweer dat door de monding 
geladen wordt, «»Γ achterlader 
vrije wildbaan het niet omheinde jachtterrein, 
ani wildpark 
waterwild verzamelnaam voor alle jaagbare 
watervogels 
wcidclijk overeenkomstig de regels van de 
weidchjkhcid, de beoefening van de jacht 
volgens de erecode van jagers 
weidinanshcil aan het Duits ontleende 
jagersgroct 
werpen het ter wereld brengen van jongen 
door het haarwild en honden 
wcrpseizocn werptyd de tijd waarin het 
vrouwelijk wild jongen werpt 
wiek vleugel van het veerwild, op de wieken 
gaan wegvliegen, opvliegen 
wild jachtdieren, alle dieren die het voorwerp 
zijn van jachtbcocfemng 
vvildakker perceel waarop voer voor liei wild 
gezaaid wordt, dat niet geoogst wordt, maar 
voor het wild blijft staan 
wildbeheereenheid een gebied met een biotoop 
dat als een leefgebied van bepaalde 
wildsoortcn kan worden beschouwd en waar 
de betrokkenjagers, in gezamenlijk overleg, 
wildbeheer uitoefenen 
wildbraad het vlees van het wild 
wildoogst metafoor voorjatht 
wildschadc vernieling door het wild aan 
veldgewasscn of hout 
wildschut ι de wildschutter, jager, 
2 jachtopzichter, iemand die het wild 
besehut, beschermt 
zesender hert of reebok waarvan het gewei 
minstens zes vertakkingen telt 
ziek gewond, stervend (geldt voor alle wild in 
deze algemene betekenis), meer specifiek 
aangeschoten 
ziek schieten een stuk wild door een schot 
verwonden 
zitje of in de zit, m het zitje wild dat stibit, mei 
loopt of vliegt 
zweet het bloed van alle wild en van 
jachthonden 
Noten 
INLfclDING l-N PHOBLLLMSTCLLING 
ι Met een ' gemerkte termen zijn ontleend aan 
de jagerstcrminologic on opgenomen in hot 
glossarium 
2 Nederland heeft een oppervlakte van 
4 116.000 hectare O p cirra 2 900 000 hectare 
landbouwgrond, bos en woeste gronden kan 
gejaagd worden (Kruyt с a 1987 4) 
3 Zie de jachtkalonder', ρ 233, en tabel 2, 
pp 190-191 
4 Bronnen achtereenvolgens Verslag 
Staatscommissie (1904 6), De Nederlandse Jager 
(1936 3, 1965 260), Kruyt e a (1987 25) 
5 In een kranteknipsel van onbekende 
oorsprong en datum, dat ik m hot 'archief van 
een van mijn informanten gevonden heb, staat 
vermeld dat hel aantal jagende vrouwen in 
Nederland in 1974 30 bedroeg (op bijna 37 000 
jachtaktehouders) Uit een in 1961 onder 
Noordamcnkaanse jagers gehouden onquc-lc 
bleek dat slechts 1% van do 3 616 deelnemende 
jagers vrouw was (Poterle ¿ d 259) 
6 Deze gegevens zijn ontleend aan het KNJV-
rapport Ritimteltike ordening en jacht, mei 1983 
DL onttrekking van cultuurgrond aan de 
landbouw on daarmee tevens aan do jacht is 
sinds de jaren vijftig meer dan verdubbeld 
ïpS 5-1959 Se'm 5000 ha per jaar, i960-19(14 
gom 6600 ha per jaar, 1965-1969 gem 8000 ha 
per jaar, 1970-1979 gom 10 000 ha per jaar, 
1979-1990 gem 12 900 ha per jaar (schatting) 
Hiervan is 40% bestemd voor do woningbouw, 
27% voor verkeer, 15% voor industrie en 
handel en 18% voor recreatie (hetgeen vaak 
bcjaging uitsluit) Bron ibid Bijlage 11 
7 l)o¿e houding bestaat zowel ton aanzien 
van de jacht als geheel als ook ten aanzien van 
de jager als persoon (SP-Rapport Jachtreputatie, 
1987, pp r-2 'Aanbevelingen Jachtreputatie') 
8 Volgens de optimal foraging theory zouden 
de met de subsistcnticjacht gepaard gaande 
jachtstratcgiccn zich door grote eftcctivitoit en 
oen zorgvuldige afwoging van de kosten en 
baten kenmerken Voor kritiek op deze theorie 
zie Van Beek (1987 4s e ν ) 
9 Zie bijvoorbeeld de studie van Ingold over 
subarctisdic jagers on pastorahston m Noord-
Scandmavie (1980), Hunter (1976 172) voor 
jacht als een vorm van extensieve veeteelt 111 de 
deer forest^ op do Schotse hooglanden aan het 
eind van de negentiende eeuw, en Marks (1986) 
over de elandenjacht in Noord-Zweden als oen 
strategie in de huishoudccononiic 
10 Zie Lcach (1976), die oen onderscheid 
maakt tussen utilitaire activiteiten (waarbij 
menselijk gedrag een middel vormt om direct 
waarneembare veranderingen teweeg te 
brengen) en expressieve activiteiten (waarbij 
deze middcl/doel-rclatie verbroken is) 
Expressieve activiteiten brengen meningen, 
houdingen, betekenissen tot uitdrukking, ze 
hebben geen onmiddellijk waarneembare 
veranderingen tot doel 
11 Jacht zou het grootste deel van de 
menselijke geschiedenis hebben bepaald on aldus 
zouden gedragspatronen, die een aanpassing 
vormden aan het jagersbestaan, diep verankerd 
liggen 111 de genetische structuur van mensen 
7 c zouden met andere woorden een 'ocnnstinct' 
zijn (Ardroy 1961, 1976) Aansluitend bij de 
hunting liypotheti\ hebbon I igor (1976) en Tiger 
en Γοχ (1971) betoogd dat het mechanisme van 
male bonding, een gevolg van gezamenlijke jacht, 
bij de menswording oen cruciale rol heeft 
gespoeld Volgens deze auteurs komen alle 
vormen van sociaal gedrag voort uit 
samenwerkingsverbanden tussen jagende 
mannen (zie ook Washburn & Lancaster 1968 
293 e ν ) 
12 Zie Cohen (1985 20, 1986 9) die erop 
gewezen hooft dat do inhoud en de betekenis die 
de leden van een samenleving aan een en 
de/ehde gedragsvorm toekennen, aanzienlijk 
kunnen verschillen 
13 In verwijzingen zal De Xedcriandsi Jagir 
voortaan met DNJ worden aangeduid 
1 OAN/bNOOHlOG 
τ Op de kaart van Nederland, ρ зу, zijn alle 111 
de tekst vermelde plaatsnamen opgenomen 
2 'Wilde ganzen' is de verzamelnaam voor 
een aantal hier overwinterende wilde 
ganzensoorten, namelijk grauwe ganzen, 
rietganzen, kleine netganzen, kolganzen, 
rotganzen, canndaganzen en brandganzen 
Grauwe gan/en, die hier ook broeden, zi|n in 
Nederland het hele jaar te zien De meeste 
vertoeven hier in de maanden oktober en 
november Rot-, brand- en kleine netganzen 
komen 111 oktober uit Siberie in Nederland aan 
Rotganzen trekken door om in Fngeland en 
West-Frankrijk te overwinteren en pleisteren 111 
april op hun terugweg weelerom m het 
Waddengebied Brand- en kleine netganzen 
verlaten ons land weer 111 maart Kol- en 
netganzen verblijven hier van december tot eind 
februari Deze gegevens zijn ontleend aan De 
Levende \atiinr, tijdschrift voor natuurbehoud en 
natuurbeheer, het 'Ganzennummcr' (19Я7 
162-164) 
3 Slikken, schorren of kwelders zijn 
aangewassen maar nog met ingedijkte gronden 
aan de kust 
4 Zie r>Nj (іуго i8y-i90), waarin melding 
werd gemaakt van 'honderden' overwinterende 
ganzen In geval van zachte winters klaagden 
jagers over het wegblijven van ganzen, zie DNJ 
(1927 ^67) Volgens de 'waterwild-cnquêtc' van 
Van Oordt en Buisman ovcrwinlerdcn er 111 het 
noorden en midden van het land weinig ganzen, 
beter was de situatie m het zuidwesten (DNJ 
1939 612) De hier vermelde aantallen 
geschoten ganzen - tableaus van ΊΟ tot 100 en 
meer per jager doen vermoeden dat er meer 
dan slechts enkele 'honderden' ganzen in 
Nederland overwinterden Zie ook noot 7 
5 In tegenstelling tot de aandacht die 111 De 
Xedcrlandïe Jager besteed werd aan dejaeht op 
fazanten en hazen, doken er slechts sporadisch 
verhalen e>p over een ganzc]acht, en van de 
weinige die werden afgedrukt waren de meeste 
vertaald uit buitenlandse jaehtbladen, zie DNJ 
(1919/1920 4ss, 519, 1920/1921 3, 1921/1922 
344, 371, 1924/1925 17, 36, f,4, 82) 
6 Ondanks de meningsverschillen stonden 
jagers geenszins vijandig tegenover de 
Vogelbescherming, velen waren er immers lid 
van In 1927 richtte I ijmstra, de voorzitter van 
deze vereniging, een verzoenend wooid tot de 
jagers, waarin hij hen 'de machtigste en 
kapitaalkrachtigste bondgenoot van de 
Nederlandse vogelbeschermer' noemde (DNJ 
1927 470-472) 
7 In dejaren dertig entameerde de Britse 
afdeling van de Internationale Commissie voor 
Vogelbescherming een onderzoek naar de trek 
van eenden, ganzen en zwanen De ornithologen 
Van Oordt en Buisman werden belast met een 
enquête onder jagers en vogelbesehermerb In 
hun rapport, gepubliceerd in Dt Xiderlandse 
Jager, meldden zij dat jagers die grote tableaus 
ganzen schoten, du vaak met te grove hagel en 
op te grote afstanden deden Desondanks 
concludeerden zij dat de teruggang van de 
ganzcnpopulatic niet te wijten was aan de jacht, 
maar veeleer aan door mensen veroorzaakte 
veranderingen in de leefgebieden van vogels, 
zoals verstoring, ontwatering en inpoldering 
(DNJ 1939 599-600, 61 [-612, 625-626) 
8 In de eerste helft van deze eeuw werd de 
opening en sluiting van de jacht per provincie 
door de minister vastgesteld De jacht op 
waterwild opende meestal 111 de derde week van 
juli en werd begin april van het daaropvolgende 
jaar weer gesloten (DNJ 1939 599-600) 
9 In 1968 werd de betekenis van de 
Nederlandse wateren als ganzenpleisterplaats 
onderstreept door het spraakmakende besluit 
van graaf Léon Lippens om dcjacht op ganzen 
in zijn veld bij Damme 111 West-Vlaanderen te 
sluiten (Lebret [976 7) Daar Lippens als lid van 
de Internationale Jachtraad tot over de grenzen 
bekendheid genoot, werd zijn optreden als 
trcndbepalend gezien 
10 Dezelfde beschikking omvatte een verbod 
op het gebruik van mechanische en elektrische 
lokinstrumcntcn (zoals bandrecorders) In een 
tweede beschikking van dezelfde datum werden 
de voor waterwild toegestane geweren precies 
omschreven 
II . Ook het in 1966 gehouden Nationaal 
Beraad Wilde Ganzen, waarbij behalve 
vogelbcschermcrs, jagers, beleidsmakers en 
wetenschapsbeoefenaren van verschillende 
disciplines ook landbouworganisaties 
vertegenwoordigd waren, concludeerde men: 
'...dat wilde ganzen slechts in uitzonderings­
gevallen schade berokkenen aan akker- en 
weidebouw en dat het afgrazen door ganzen van 
grasland in de winter aan de dichtheid van de 
grasmat en aan de kwalitatieve samenstelling 
van de grassoorten ten goede komt' (DNJ 1967: 
ЗО-3 Ο­
ι 2. Het Jachtfonds is een openbaar lichaam 
dat tot taak heeft het in stand houden van niet 
tot het schadelijk wild behorende soorten te 
bevorderen, alsmede de belangen van de 
landbouw te dienen. Dit laatste wordt vooral 
nagestreefd door hei bevorderen van 
maatregelen ter voorkoming van wildschadc en 
het uitkeren van schadevergoedingen. Het 
Jachtfonds vergoedt echter alleen schade 
wanneer overmacht in het spel is, d.w.z. 
wanneer schade niet kan worden voorkomen 
door bejaging, bijvoorbeeld omdat de schade 
veroorzakende wildsoort beschermd is. De 
financíele middelen van het fonds bestaan uit 
verplichte bijdragen van jachtaktchouders en 
overheidssubsidies. 
13. De uitkeringen ganzenschade zijn 
gedurende de laatste twintig jaar aanzienlijk 
gestegen: 1966: 1200 gulden (DNJ 1968: 34); 
1971: 7125 gulden (DNJ 1972: 785), 1975 
108 233 gulden {Ganzen en nilliiurgwiideii z.d.: 
7); 1976 350 581 gulden (ibid.); 1979: 550000 
gulden (ΰι/ uw inciiwe jachtakte 1988: 8); 1981· 
1.000.000 gulden (ibid.); 19Я4: 1.500.000 gulden 
(ibid.); 1986: 2.700.000 gulden (ibid.). 
14. Dit blijkt uit het anonieme rapport 
Ganzen en cultuurgronden, ongedateerd, pp. 2-3 
15. In de aanpak van de rotganzen-
problematiek in het Waddengebied deed zich de 
invloed van wetenschappelijk onderzoek naar 
ganzen en de stem van natuurbeschermers 
duidelijker dan ooit gelden. In 1975 kocht de 
overheid de Texclsc boerderij 'Zeeburg'. De 
daarbij behorende 100 ha weiland werden geheel 
ter beschikking gesteld voor begrazing door 
ganzen Met behulp van verjaging van andere 
terreinen werden de ganzen 'getraind' hun 
voedsel voortaan te zoeken op de 'ganzen-
boerdcrij'. zoals Zeeburg genoemd werd 
16. Zoals de Vogclnchthjn van de Europese 
(jernecnsehap (1979), de Wetlands Convcnticm (in 
7980 door Nederland bekrachtigd) en de 
Conventie van Bonn (in 1983 van kracht 
geworden); zie Ebbingc c.a. (1987: 220-221). 
17. De KNJV nam ten aanzien van de 
rustgebieden een gematigde positie in. ZIJ 
stemde in met het instellen van reservaten in 
traditionele rustgebieden, maar verzette zich 
tegen nieuwe reservaten op de trekroutes (DNJ 
1947: Π«-'39)· 
18. De term beheersjacht suggereert een 
vanuit ecologisch gezichtspunt noodzakelijke 
vorm van jacht, bijvoorbeeld liet afschot van m 
slechte conditie verkerende dieren of van een 
overschot aan wild. Er is echter pas sprake 
van beheersjacht in strikte zin als dit gebeurt 
door ambtelijke jachtopzichters. 
19. Zie het standpunt van Natuurmonumenten 
ten aanzien van de jacht zoals gepubliceerd in 
Natuurbehoud (1976, nr. 4: 79-82). In 1979 sprak 
ook de 10.000 leden tellende Koninklijke 
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging zich 
uit tegen de 'plezierjacht' (DNJ 1979 243). 
20. Zie Argus (1979, nr. 4: 39; 1980, nr. 1: 6, 
21; nr. 2/3: 5, 32-35) DNJ (1980: 159, 889) 
21. Nederlandse jagers werden ervan beticht 
de ganzen met auto's over de grens te jagen om 
ze hier voor de geweren te krijgen: Argus (1979, 
nr. 4: 21), Rheinische Post (18-1-1983). 
22. Zie D P 7 /Р(;ГЯЯ/"(24-І-І98З); Rheinische 
Poíf (25-1-1983); Arnhemte Gourant (28-1, 4-2, 
8-2-1983 ); De Volkskrant (29-1-1983); Trouw 
(29-1-1983); Algemeen Dagblad (4-2, 23-2-1983); 
Rotterdams Nieuwsblad (24-2-1983). DNJ (1983: 
57-58, 271) Argus (1983, nr. 1: 3-4; nr. 2: 17-19; 
nr. 3: 4) 
23 Zie Zwolsche Gourant (13-1, 14-1-1986); 
De Telegraaf (13-1-1986); De Volkskrant (13-1-
1986); .VRC Handelsblad (13-1-1986); Meppeler 
Gourant (17-1-1986); Het Parool (17-1-1986). 
24 Zie Argus (1986, nr. г 12-13); -VRC 
Handelsblad (17-1-1986), Coin- en Eemlander 
(18-1, 20-1-1986). 
2 JAGERS 
ι SP-RapporI Jachlrepiilalic 1987, dl 1, Hijlagc 11, 
ρ ι, niet nader gedateerd citaat uit \RC 
Handelsblad, 1982 
2 Ibid , niet nader gedateerd citaat uit De 
Limburger, 1985 
3 Ibid , dl 11, ρ 5, citaat uit een interview 
met een ci)A-politicus 
4 Ibid , dl π, ρ 7, citaat uit een interview 
met een journalist 
5 Ibid , dl II, ρ 8, citaat uit een interview 
met een journalist 
6 Al aan het begin van deze eeuw stelde 
Moustache, destijds hoofdredacteur van De 
Nederlandse Jager, de beeldvorming omtrent 
jagers aan de kaak In 7ijn artikel 'Is de jacht 
alleen voor den rijke5' keert hij zich 
nadrukkelijk tegen de associatie van de jacht met 
'een rijke lui's genoegen' (DNJ 1909/1910 so) 
7 Dr Henk Dnessen heeft me op deze 
begrippen geattendeerd 
8 1 leerlijke rechten gaan terug tot het 
leenstelsel ten tijde van Karel de Grote In de 
banwouden of foresten was het jachtrecht sinds 
de negende eeuw aan de keizer voorbehouden 
Slechts hij kon zijn leenmannen het recht 
verlenen daarin de jacht (vaak slechts op 
bepaalde wildsoorten) te beoefenen Met de 
ondergang van het Frankische Rijk eigenden de 
landsheren zich steeds meer macht toe, en zo 
ook het foreslatierecht (Buis 1985, dl 1 223 
e ν ) Omstreeks 1400 was het jachtrecht hier te 
lande al helemaal losgemaakt van grondbc/it om 
een 'heerlijk' recht te worden Heerlijke rechten 
omvatten m vroeger eeuwen meer dan slechts 
de jacht Het gmg om een geheel van privileges, 
zoals een titel (heer), inkomsten uit de 
rechtsbedeling, en een aandeel m de opbrengsten 
van de in de heerlijkheid gevestigde ambachten 
(ambachtshcerhjkheid) (Keuning 1979 177, DNJ 
1918 521) In Nederland bleven heerlijke 
jachtrechten voortbestaan tot 1 maart 1924, toen 
dcjachtwet van 1923 m werking trad (Fredenks 
1909 32-33, Van der Wal & Schneider ζ d 7) 
9 Hehalve de eigenaars van 'heerlijke' 
jachtrechten waren 111 vroeger tijden ook de 
'geprivilegieerden' en de 'gckwalificecrden' tot 
de jacht gerechtigd Tot de eerste categorie 
behoorden de leden van de ridderschappen en 
'erkende edelen' (Verster 1840 153) Het 
criterium voor het lidmaatschap was 
afstamming I ot de 'gekwahficecrden' 
behoorden degenen die een bepaald bedrag aan 
grondbelasting betaalden, zodat grondbezit het 
onderscheidende kenmerk vormde De omvang 
van dit bedrag verschilde naar provincie (ibid 
Чі-^іі) Ocgenen die daaraan voldeden 
moesten tot de grootgrondbcziUcrs worden 
gerekend 
10 De vorsten van Oranje bezochten 
regelmatig de heerlijkheden Doorwerth en 
Rozendaal De heren van deze heerlijkheden 
beschikten tot aan het eind van de achttiende 
eeuw over het exclusieve recht de 'hoge jacht op 
herten' te beoefenen Zij hielden er een 
jachtequipage speciaal voor hun vorstelijke 
gasten op na (Van Everdingen 1984 118) Uit 
een artikel m De Nederlandse Jager valt op te 
maken dat de Prins van Oranje wel eens luister 
bijzette aan de jachten van de hoge heren die 
zelf weer op de hoijachtcn verschenen, zoals de 
heren Van Pallandt (DNJ 1918 (¡1) 
11 Ganzcnflappen (vroeger ook 
wilstcrflappen) is een vangsttcchnick met 
lokvogels en slagncttcn De cultuur-histonschc 
waarde van deze vangsttechmck werd in 19S4 
nog erkend door de minister van Landbouw en 
Visserij, en om die reden zou de flappenj op 
beperkte schaal 111 stand gehouden worden, met 
name ten behoeve van wetenschappelijk 
nngonderzock" In 1975 telde Nederland nog 
circa twintig flappers die in totaal 13 hutten 
exploiteerden Het grootste gedeelte van de 
gevangen ganzen (zo'n 80%) werd door het 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer geringd en 
weer vrijgelaten (DNj [975 218-219) ')<-' 
flappers ontvingen een kleine premie voor hun 
vangst In 1984-1985 werd door gebrek aan geld 
en wegens verzadiging van onderzoeksgegevens 
de totale vangst beperkt tot 2000 ganzen (DNJ 
1986 14-15) 
12 Een eendenkooi is een vanginrichting 
voor wilde eenden De vorm van zo'n kooi 
verschilt per regio Doorgaans bestaat een kooi 
uit een ondiepe plas begroeid met net en 
struikgewas In deze plas monden vier smal 
toelopende sloten (vangpijpen) uit, die op het 
land eindigen 111 een gazen vangkooi of fuik De 
sloten zijn overdekt met gaas of netten zodat 
de eenden daaruit niet kunnen ontsnappen 1 let 
geheel is omgeven door rietmatten, waardoor 
van buitenaf hel gezicht ontnomen wordt op 
plas en sloten De kooiker of kooiman lokt de 
eenden met voedsel en vaak in samenwerking 
met een hondje een vangpijp m tot achter in de 
fuik, waar zij gedood worden (Van der Heide & 
Lcbrct 1944 7, Kruyt e a 1987 99-100) 
13 In Nederland vaak voorkomende 
familienamen zoals Kooyman, Kooimans, 
Kooys, Kooikcn en Koois duiden daar nog op 
(Van der Heide & Lcbrct 1944 106) 
14 Vermoedelijk heeft het hoogtepunt van 
de vangjacht met eendenkooien in het begin van 
de achttiende eeuw gelegen, en is sindsdien een 
geleidelijke vermindering opgetreden (Kruyt e a 
1987 99) Aantalsontwikkelmg ca 1800 1000 
vangende eendenkooien, 1847 252, 1931 145, 
1979 118 (bron Kruyt e a 1987 100, zie ook 
Argus 1981, nr 4 20-21) Aan het begin van 
deze eeuw vingen de kooien gemiddeld tussen 
de 5000 en 6000 eenden per kooi per seizoen, 
dat wil zeggen van eind juli tot begin februari 
In de loop van deze eeuw daalden de vangsten 
naar gemiddeld 2000 eenden per kooi in de 
jaren vijftig, en vervolgens naar gemiddeld 800 
eenden in de jaren tachtig aldus schattingen 
(Kruyt e a 1987 102-103) Van de 118 nu nog 
bestaande kooien zijn de meeste, 34, eigendom 
van een kooiker, 30 particulier eigendom van 
met-kooikers, verder 21 m bezit van 
natuurbeschermmgsinstantics, 27 staatseigendom 
en б eigendom van een gemeente of waterschap 
(Argus 1981, nr 4 20-21) 
Г5 Zo hielden broodjagers zich bezig met het 
winnen van dons (gebruikt voor kussen-
vullingen), palingvisscn, pclsdicrvangst 
(bunzings en otters), rapen van kievitseieren, 
planten- en hennepteelt, turfsteken, bijenhouden, 
netdekken, mandenvlethten, mollcnvangen, en 
verrichtten zij allerlei hand- en spandiensten bij 
boeren 
16 Hoeveel broodjagers er in vroeger tijden 
door middel van de schietjacht in hun 
levensonderhoud voorzagen, is moeilijk vast te 
stellen Een aanwijzing geeft het aantal door de 
overheid verstrekte vergunningen In de eerste 
helft van de vorige eeuw werden er circa 1800 
watcrwildvcrgunmngen verstrekt, m de tweede 
helft was dit aantal gedaald tot 360, en rond de 
eeuwwisseling bleef het schommelen rond de 
400 Deze cijfers zijn ontleend aan respectievelijk 
Verstcr (1840 180), DNj (1982 597, dit cijfer 
omvat niet de provincies Zeeland, Zuid-Holland 
en Overijssel) en Verslag Staatscommissie 
(1904, 6) 
17 Machtigingen tot bestrijding van 
wildscludc met een gewctr doch zonder 
jachtakte werden al 111 de vorige eeuw verleend, 
zoals op basis van artikel 26 van dejachtwet 
1857 ' l egen de nadeelen, uit te grote 
vermenigvuldiging van wild of schadelijk 
gedierte ontstaande, worden door Onzen met de 
zaken der jagt en visschcrij belasten Minister 
maatregelen verordend HIJ is bevoegd, 
buitengewone magtigmgen tot het schieten of 
op andere wijze bcmccstcrcn van wild of 
schadelijk gedierte m gesloten of open jagttijd te 
verlecnen of te laten verleencn ' (Staatsblad, 
nr 87, Wet van den i jdcnjunij 1857) Waren 
deze machtigingen in de vorige eeuw een gunst, 
verleend door de overheid, in deze eeuw 
werden zij een recht van iedere grondgebruiker 
Zo lezen wij in dejachtwet van 1923, art 54 
'De grondgebruiker heeft bij uitsluiting het 
recht, op den door hem gebruikten grond 
schadelijk gedierte op te sporen, te bemachtigen 
of te dooden met alle middelen ' (Veltman 
1930 58) In de volgende Jachtwcttcn (1954 en 
1977) is deze regeling steeds bekrachtigd, doch 
werden de daaraan verbonden voorwaarden 
steeds strikter gehanteerd 
18 Een speciale machtiging stelde boeren 
immers m staat om zonder jachtakte en met 
geweer te jagen of in gesloten jachttijd of op 
ander dan schadelijk wild (bijvoorbeeld op 
hazen die in een fruitkwckenj schade 
veroorzaken) Voorts konden boeren hiermee de 
in 1954 in werking getreden bepaling omzeilen 
dat de jacht slechts is toegestaan op een terrein 
van minstens veertig hectare aaneengesloten 
grond (Van Leeuwen 1955 103) Toen in 1977 
tenslotte het jachtexamen voor jachtaktehouders 
verplicht gesteld werd, bleven 
machtiginghoudcrs van deze bepaling 
uitgesloten 
19 Dit aantal werd gemeld door J V R C 
Handelsblad 3-2-1982 en Tubantia 10-4-1982 
20 Citaat uit De Gelderlander (7-4-1983), zie 
voor een uitspraak van vergelijkbare strekking 
SRC Hatiddshlad (3-2-1982), een bericht over 
de oprichting van de Nederlandse 
Boerenjagcrsvcrcmging in Tubantia (9-10-19Я1) 
21 Boeren onder dan vijftig jaar die tussen 
1975-1980 gedurende minstens drie 
achtereenvolgende jaren over een vergunning 
ex artikel 53 van de Jachtwct hebben beschikt, 
zullen die ook in de toekomst ontvangen Om 
administratieve redenen zal een dergelijke 
vergunning voortaan drie jaar geldig zijn 
(persbericht Ministerie van Landbouw en 
Visserij, ¿ie DNJ 1985 198) 
22 Een reden voor deze houding waren 
ongetwijfeld de strengere eisen waaraan boeren 
zouden moeten voldoen als zij een jachtakte 
wilden nemen Daartoe behoorden o m het 
afleggen van een jachtcxamen en het beschikken 
over minstens 40 ha aaneengesloten grond 
23 Volgens artikel 1 van de Jachtwct (1977) 
is onder jachthouder te verstaan 'degene, die 
overeenkomstig het in de artikelen 4 en 6 
bepaalde het gehele of gedeeltelijke genot heeft 
van de jacht' (Kramer 1983 28) 
24 Volgens artikel 7 van de Jachtwct (1977) 
kan de jachthouder bij wege van schriftelijke en 
gedagtekende vergunning de uitoefening, anders 
dan 111 zijn gezelschap, van het hem toekomende 
genot van de jacht of van een deel daarvan 
toestaan aan derden voor zover die aan andere 
door de wet gestelde eisen (jachtakte) voldoen 
(Kramer 1983 47-48) 
25 Zowel de jachthouder als de 
vergunninghouder (ex artikel 7, lid ib) kan 
gasten toestaan m zijn gezelschap te jagen, zie 
artikel 7, lid 2 en 3 van de Jachtwct (Kramer 
1983 48-49) 
26 De m Indie verblijvende Nederlanders die 
daar de jacht uitoefenden, hadden zich 
georganiseerd in het Nederlands-Indisch 
Jagersgenootschap, dat zetelde 111 Batavia en een 
eigen periodiek uitgaf De \tder\andich-lndivhe 
Jagir, dat vanaf 1930 tot aan de dekolonisatie 
maandelijks verscheen Begin 1940 telde het 
genootschap ruim 1500 leden (De Nederlandsch-
Indisclw ¡ager, 1940, nr i , p 11) Zowel 
genootschap als blad waren duidelijk geënt op 
de Nederlandse Jagersvereniging en D Ì 
Nederlandse Jager Dr Jojada Vcrrips heeft mij 
op dit tijdschrift geattendeerd 
27 In de Jachtwct 1977 werd voor aanvragers 
van cen jachtakte het afleggen van een erkend 
jachtcxamen verplicht gesteld (artikel 13a) Fcn 
uitzondering werd gemaakt voor degenen die 111 
het tijdvak van 1-1-1975 tot 1-1-1977 m dnc 
achtereenvolgende jaren over een jachtakte 
hadden beschikt (artikel 81) 
28 Het gaat hierbij om de 'Jachtstatistick' van 
G F Spreen (Directie Faunabeheer), die op basis 
van de aanvraagformulieren voor jachtaktes 
voor de seizoenen 1955/1956 en 1961/1962 onder 
meer de procentuele verdeling van jagers over 
bepaalde leeftijdsgroepen heeft berekend (DNJ 
1965 260-263) 
29 Met dank aan dr Sjoerd Jaarsma voor 
deze suggestie 
3 Ol· C.bORGANISECRDE J A ( . E U S W h R H D 
ι Zie de gewijzigde Statuten en I Uushoudclijk 
Reglement van de Koninklijke Nedcrlandschc 
Jachtvereenigmg Nimrod, gevestigd te 
Amsterdam, artikel 1 (DNJ 1984 13) 
2 Dit verschil 111 de lidmaatschapsbijdrage 
van Nimrod lijkt samen te hangen met de 
relatieve welvaartsverschillen tussen de 
westelijke en overige provincies in Nederland 
7ic hiervoor Knippenberg & De Pater (1988) 
3 ledere afdeling van Nimrod bestond uit 
twee onderafdelingen, waarbij de leden van de 
ene onderafdeling geballoteerd werden, die van 
de andere met (DNJ 1973 435-434) 
4 De oprichters van de De \(derlandse Jager-
van oorsprong een particuliere uitgave van de 
firma Kluwer te Deventer - beoogden de jagers 
in dit land tot meer samenwerking en 
uitwisseling van kennis te bewegen (DNJ 1895, 
nr 1) Dt' Sederlatidse Jaqer was het eerste 
duurzamejachttijdschnft Een eerdere poging 
was het Magazijn voor JachtUefhibbcrs In 1851 
werd dit blad opgevolgd door het \ederlandsch 
lijdschnfl voor Jaqtkunde en later het Skdcrlandsch 
Tijdschrift voor Ließiebbers der Jagt en Vistchertj 
Deze bladen verdwenen meestal spoedig na hun 
verschijnen, daar de uitgevers te weinig 
medewerking van jagcrszijdc kregen (DNJ 1973 
530) 
5 Zie artikel 3 van de Statuten der 
Nedcrlandschc Jagersverecniging (DNJ 1904, 
nr 44) 
6. Ibid., art. 8 resp 12. 
7. Ibid., art. 6. 
8. Aangezien de jaarverslagen van de 
Nederlandsche Jagersvereniging voor de periode 
1904-1940 slechts incidenteel het ledenaantal 
vernielden, kan deze constatering niet met cijfers 
ondersteund worden. Een indicatie moge het 
ledenbestand van de afdeling Gelderland geven, 
een van de grootste en meest actieve afdelingen 
binnen de Nederlandsche Jagcrsvcrcnigmg. Bij 
de oprichting in 1904 telde de afdeling 
Gelderland 150 leden (DNJ 1904, nr. 443), 111 
1920 was dit aantal gedaald naar 144 (DNJ 1921. 
529), m 1930 'gestegen' naar 145 (DNJ 1930: 
567) en in 1934 gedaald naar 122 (DNJ 1934, 
489). Vanaf dejaren twintig maakten vrijwel 
alle jaarverslagen melding van een dalend (of op 
7ijn minst stagnerend) ledenaantal in de 
afdelingen. 
9. Dit deed bijvoorbeeld de directeur van de 
Jagersvereniging ter gelegenheid van haar 
tachtigjarig bestaan (DNJ 1984: 7). 
10. In tegenstelling tot met name Duitsland 
en Frankrijk is de jacht hier nooit een regaal 
geweest, een privilege van de vorst. Net als in 
de politieke arena waren de Oranjes 
genoodzaakt de rechten van de adel op het 
terrein van de jacht te respecteren Sinds de 
16de eeuw was de jacht hier voorbehouden aan 
de landsheer èn de adel (Van Evcrdingcn 1984 
10; Dahlcs 1987: 480-481). In 1852 werden de 
jachtgebieden van het vorstenhuis, ooit de 
omvangrijke Nassause Domeinen (Van 
Everdingen 1984: 37 c.v.), beperkt tot het 
Kroondomcin en enkele rijksgrondcn (zie 
Jachtwet 1852, art 4). Slechts de grofwildjacht 
vormde tot in de 19de eeuw een vorstelijk 
privilege (Verster 1840: 48-51, 73, Six 1898: 5; 
Dam 1953: 388). 
11. De Staatsregeling van 1798, een uitvloeisel 
van de omwentelingen in 1795, bracht radicale 
wijzigingen in de jachtrechten teweeg. Alle 
heerlijke rechten werden vervallen verklaard en 
het jachtrecht werd gekoppeld aan grondbezit. 
Al 111 1813 werden deze bepalingen weer 
ongedaan gemaakt. Zoals het hele staatsbestel 
stond ook het jachtrecht 111 het teken van de 
Restauratie. Eigenaars van heerlijke jachtrechten 
die deze al voor 1795 bezaten mochten deze 
weer doen gelden (Verster 1840: 80). 
12. De makers van dejachtwet (1923) hadden 
de instelling van wildschadccommissies gelast. 
Het was de taak van deze commissies te 
onderzoeken m hoeverre wildschademeldmgen 
door boeren terecht waren. Van de bevindingen 
van een commissie was afhankelijk of een boer 
al dan met een speciale machtiging voor 
w.ildschadebestrijding met geweer mocht 
ontvangen. De wildschadccommissies 
belemmerden geenszins de verstrekking van 
speciale machtigingen, integendeel. Daar hun 
leden door de minister van I andbouw op advies 
van de landbouworganisaties werden benoemd 
en de laatstgenoemden zich inspanden voor 
vergaande rechten voor boeren waren de 
commissies bondgenoten van de boeren (DNJ 
1923: 489-491). 
13 Omdat De S'ederlandsi' Jager m de 
oorlogsjaren onregelmatig en in zeer 
gecomprimeerde vorm verscheen, is over deze 
periode van de vcrcnigingsgcschicdems weinig 
geschreven materiaal aanwezig. Deze paragraaf 
blijft dan ook enigszins schetsmatig. 
14. Over de discussie omtrent de voor- en 
nadelen van jachtschappen in De Nederlandse 
Jager (71c 1927/1928. 577; 1928/1929: 110; 1932/ 
19ЗЗ· 519, 531; 1934/1935: 1Н3, 221, 329, 354, 
ЗУ?; 1936/1937: 8, 19, 81, 92, 104, 129, 138 
15. Dit was het gevolg van een 
dwangmaatregel van de bezetters, waardoor het 
abonnement aan het verenigingshdmaatschap 
gekoppeld werd; en het lidmaatschap was 
verplicht (DNJ 1945: 5). 
16. In de periode 1946-1954 daalde het 
ledenaantal van de KNJV met circa 20%, terwijl 
het aantal jachtaktehouders steeg van 19.652 in 
1947 (DNJ 1947: 97) naar 21.929 in 1954 (DNJ 
1965: 260). In de genoemde periode 
ontwikkelde het ledenbestand van de KNJV zich 
als volgf 
1946 10 397 leden (DNJ 1947: 19) 
1947 11.747 leden (DNJ 1947· 19) 
1948 11.736 leden (DNJ 1948. nr. 5) 
1949 11.421 leden (DNJ 1949: 41) 
1950 10.444 leden (DNJ 1951: 57) 
1 9 5 1 9740 leden (DNJ 1951: 57) 
1952 9.340 leden (DNJ 1952: 819) 
1953 8.785 leden (DNJ 1954. 846) 
1954 8.407 leden (DNJ 1954: 846). 
17. De reorganisatie beperkte zich niet tot een 
bestuurlijke herindeling, ook werden de leden 
aan een toets van goed-Nederlanderschap 
onderworpen O m zich te ontdoen van 
'elementen die het recht verbeurd hebben zich 
lid der N | ν te noemen en die haar naam 
ontecren' (UNJ 1946 14), werden provinciale 
zuivenngscommissies en een landelijke ereraad 
ingesteld (DNJ 1945 n ) Deze laatste zou tot op 
heden de functie hebben te waken over het 
goede gedrag van jagers en sancties te nemen by 
overtreding van de ongeschreven gedragscode 
In de jaren veertig sprak de ereraad 111 verband 
met de zuiveringen een groot aantal royementen 
uit (DNJ 1947 1Й-19) 
18 Het land werd niet meer in provinciale 
rayons maar in afdelingen verdeeld, naar 
analogie van de bestaande kantongerechten 
Hierdoor groeide het aantal afdelingen van 11 
naar bijna 80 Voortaan kozen de leden per 
afdeling hun eigen bestuur, en deze besturen 
wezen per provincie een afgevaardigde aan die 
een zetel 111 het hoofdbestuur van de vereniging 
had Het management van de vereniging werd 
door een dagelijks bestuur voor zijn rekening 
genomen Sinds 194η zijn de Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement van de KNJV nog 
enkele keren gewijzigd, zoals m 1978 en 1983 
In 1985 is wederom over wijziging van de 
bestuurlijke structuur gesproken (DNJ 1986 
214), welke discussie nog met is afgerond Ik ga 
daar niet verder op in omdat deze buiten het 
thema van deze studie valt 
19 Over passiviteit van de afdclmgslcdcn 
werd geklaagd in de jaarverslagen van het 
vcrenigmgsjaar 1949 (DNJ 1950 26) en 1970 
(DNJ 1971 219) De tweede helft van de jaren 
zeventig kenmerkte zich vooral door kritiek op 
het hoofdbestuur vanuit de afdelingen (DNJ 
1975 501 en 502, 1976 395, 1977 352), wat op 
meer activiteit en betrokkenheid duidde (DNJ 
1978 263-267) ben geschilpunt vormden 
bijvoorbeeld contributieverhogingen, het 
financieel verslag en de begroting voor het 
komende vcrenigingsjaar, die door het 
hoofdbcbtuur aan de afdelingen ter goedkeuring 
werd toegezonden Doorgaans bleek de tijd die 
aan de afdelingen werd toegekend om hun leden 
daarvan kennis te laten nemen, te kort te zijn 
om wijzigingsvoorstellen ingang te doen vinden 
(DNJ 1982 298) 
20 In 1977 werd een buropesc jagcrsfcdcratic 
(FACE) opgericht, waarin de overkoepelende 
jagcrsverenigingen van de CEG-landcn waren 
vertegenwoordigd (DNJ 1978 253) Daarnaast 
was de KNJV vertegenwoordigd op 
internationale conferenties en tentoonstellingen 
Het aandachtsveld 'buitenland' kreeg een vaste 
plaats in de jaarverslagen (DNJ 1981 312, 1986 
213) 
21 Dcjachtwet van 1977, artikel 12a, stelde 
een aansprakelijkheidsverzekering voor jagers 
verplicht (Kramer 1983 56 e ν ) De KNJV sloot 
voor haar leden een voordelige overeenkomst 
met een verzekeraar af (DNJ 1978 253) 
22 ben tweede door dcjachtwet ingesteld 
lichaam waarin de KNJV samen met 
afgevaardigden van landbouw en 
natuurbescherming is vertegenwoordigd, is het 
Jachtfonds, zie noot 12 van hfdst 1 
23 In 19^/1916 jaagde slechts 3,4% van de 
jachtaktehouders op eigen grond, in 1961/1962 
was het nog slechts 2% Daar stond tegenover 
dat m 1955/1956 meer dan 66% van de 
lachtaktehoudcrs zijn jachtveld bij verschillende 
grondeigenaren gehuurd had In 1961/1962 was 
dit percentage gedaald tot 56 
24 Het aantal kleine en zeer kleine 
jachtvelden van tussen de 40 en 60 hectare 
daalde tussen 1955/1956 en 1961Ί962 met 5,7%, 
van 22,7% naar 17% van de jachtterreinen (DNJ 
1965 260) 
25 De belangstelling hiervoor is eveneens 
toegenomen Zoals uit de jachtcnquc'te van 
Spreen blijkt steeg ook het aantal 
gastvcrklarmgcn (artikel 7, lid 2) tussen 1955/ 
1956 en 1961/1962, namelijk met 3,5%, van 
6,2% naar 9,7% van de uitgereikte jachtakten 
(DNJ 1965 261) 
26 / ie artikel 19 van dcjachtwet (1954) 'De 
jachthouder mag zijn veld niet bejagen of doen 
bejagen op een wijze, die tot een aanmerkelijke 
achteruitgang van de stand van ander dan 
schadelijk wild m dat jachtveld zou leiden, tenzij 
zulks door de belangen van de landbouw zou 
worden geeist' (Van Leeuwen 1955 179, zie ook 
105-110) Dit artikel is in dcjachtwet van 1977 
met kleine wijzigingen gehandhaafd (Kramer 
1983 72) 
27 Zie artikel 45 van dcjachtwet van 1954 
'Iedere jachthouder is verplicht datgene te doen, 
wat een goed jager betaamt ter voorkoming van 
schade door in zijn jachtveld aanwezig wild' 
(Van Leeuwen 1955 18^) Dit artikel is letterlijk 
gehandhaafd 111 dcjachtwet van 1977 (Kramer 
1983 110-113) 
28 Overeenkomstig artikel 13a van de 
Jachtwet van 1977 (Kramer [983 64-6^) 
29 De jachtcursus omvat een theorie- en een 
praktijkgedeelte Aankomende jagers dienen 
kennis op te doen op het terrein van de 
wildsoortcn, ecologie, landbouw en wildschade, 
jachtvcldbchccr, lachlwet, jachuncthoden, 
wapenkundc en jachthonden Tijdens 
praktijkoefeningen op de schietbaan wordt de 
schietvaardigheid met zowel de kogelbuks~als 
het hagclgcwecr" getramd Daarnaast dienen 
aspiranten aan te tonen dat zij veilig met een 
wapen weten om te gaan I)c opleiding duurt 
nagenoeg één jaar en wordt afgerond met een 
examen in de genoemde onderdelen De eerste 
cursus werd 111 1973/1974 111 verschillende 
plaatsen verspreid over het hele land gegeven 
(»Nj 1974 S54-SS5) Inmiddels is de 
jachtopleiding ondergebracht in een speciaal 
daarvoor opgerichte stichting, die met de KNJV 
geassocieerd is (DNJ 1987 308) 
30 Bron 'Gegevens cursisten 1975-1984' 
(Ucrnhart 1985, fig 1), DNJ (1986 315, 1987 
373) De cijfers voor 1985 en 1988 stonden met 
in D¿· X'cderlandïr Jager vermeld 
3 1 Deze constatering wordt bevestigd door 
twee onderzoeken die onder meer de 
beroepsstructuur van de jagerswereld 
analyseerden Beide benadrukken dat de 
jagcrswcreld zich kenmerkt door een 
concentratie van agrarische beroepen De eerste 
was de statistiek van Spreen (DNJ 1965 260 
e ν ), daaruit bleek dat het grootste deel van de 
jachtaktehouders m dejaren vijftig en zestig 
afkomstig was uit kringen van zelfstandige 
boeren Een in 1981 door Bureau Lagendijk 
gehouden enquête onder 329 uu het 
adressenbestand van de KNJV gelichte personen -
de incesten lid van deze vereniging of van de 
Nederlandse Vereniging van Jachtopzichters 
laat een vergelijkbaar beeld zien een hoog 
percentage, namelijk 22% van de 
gcciiquctccrdcn, was werkzaam 111 de landbouw, 
tuinbouw of veeteelt, en ruim 60% was 
woonachtig op het platteland of 111 verstedelijkte 
plattelandsgemeenten (Lagendijk 1981) 
32 Volgens een definitie van de KNJV is een 
wildbeheereenheid 'een gebied met een biotoop, 
dat als het leefgebied van bepaalde wildsoorten 
kan worden beschouwd en waar, in gezamenlijk 
overleg, wildbehccr wordt uitgeoefend' (rapport 
De Wildbclicmcuheid 1983 6) 
33 Ook in een niet gedateerd informatieblad 
spreekt de Nederlandse Bocrenjagersvercniging 
zich uit tegen wildbcheercenhcden, die ¿i] nog 
steeds met de historisch beladen term 
'jachtschappen' pleegt aan te duiden 'Zonder op 
dit ogenblik in details te kunnen treden menen 
wij toch bi] voorbaat onze twijfels te mogen 
hebben De definitieve vorm waarin deze 
gegoten zullen worden is ons η 1 nog met 
geheel en al duidelijk Wel menen wij dat deze 
ontwikkelingen, voor zover ons bekend, bij het 
bestuur de nodige bezorgdheid voor de 
toekomst heeft opgewekt Uit de ten dienste 
staande gegevens zien wij bij voorbaat een 
verdere ontmanteling en ontkrachting van de 
rechten van de grondgebruikers in de ruimste 
zin des woords Het lijkt ons zinnig de nodige 
voorzichtigheid te betrachten, want wat zijn de 
gevolgen voor de boerenjagcr ' Dit is onder­
tekend door voorzitter J G Nollen te Wierden 
en secretaris H J Markslag te Hengelo (O ) 
34 7o ontvingen nieuw opgerichte 
wildbeheerecnheden die aan het begin van de 
jaren tachtig tot de KNJV toetraden De 
I\ederlandscJager een halfjaar gratis (DNJ 1983 
455) 
3 5 Recent heeft de stichting, en met haar het 
gevoerde terreinbeheer, erkenning door de 
overheid gekregen Ook daar wordt sinds enige 
tijd een privatiscringsbclcid gevoerd Een 
hierdoor getroffen instantie is Staatsbosbeheer, 
dat een particulier bedrijf zal gaan worden Met 
het oog op deze statusverandenng gaat 
Staatsbosbeheer voor circa 3500 hectare kleine, 
landschapselementen bezittende, waardevolle 
natuurterreinen, in omvang variërend van 1 tot 
10 hectare, een crfpachtovcrccnkomst aan met 
de stichting Omdat deze terrcintjes over heel 
Nederland verspreid liggen, gaat het onderhoud 
ervan met vele manuren en hoge kosten 
gemoeid Deze overeenkomst levert de overheid 
een belangrijke besparing op de jaarlijkse 
beheerskosten op 
4 JACHTOPZIC IITFRS 
ι Koddebeier is afgeleid van kodde, kodsc, keu 
of keudc, d ι knots of knuppel (Hermans 1947 
196, DNJ 1931 568-569) 
2 In 1903 waren er naar schatting 3000 
jachtopzichters tegenover 6855 jachtaktehouders 
(Verslag Staatscommissie 1904 6) In 1980 
stonden er 1277 jachtopzichters, onder wie ook 
bos- en parkwachters, (rapport 'Iaakslellmg 
Jachtopzichter1: 1981, Bijlage 3) tegenover 35 942 
jachtaktchouders (Kruyt e a 1987 ¿5) 
3 DNJ (1920 489-490, 1955 926, 1968 150), 
Hcmdbovk voor den Jachtopzichter (1926 1) 
4 DN| (1904, nr 8) 'Gevraagd een 
jachtopzichter met tuinicrswerk, vooral 
behandeling van vruchtenboomen, voldoende 
bekend Uitstekende getuigenis vcreischt ' DNJ 
(1905, nr 45) 'JACHTOPZIC HTFR gevraagd, om 
spoedig in dienst te treden, een flink ongehuwd 
jachtopzichter, Ρ G , niet ouder dan 30 jaar, van 
goede getuigen voorzien en 111 't bezit van 
aanstelling als onbez Rijksv Ook genegen 
's zomers een kleine kweekenj van jonge dennen 
schoon te houden Loon f ·;οο ' 
5 Zie Brugmans (1983 407) bind 19de eeuw 
verdienden mdustricarbeiders m het zuiden des 
lands ongeveer j 7,50 weekloon oí ƒ 1,25 
dagloon 
6 Zie advertenties 111 DNJ (1896, nr 2, 1896, 
nr 20) 
7 Wildschut iemand die het wild schut, 
beschut of beschermt, oppasser, de term is dus 
niet afgeleid van schieten (Hermans 1947 404) 
8 De jachtopzichters op het Kroondomein op 
de Vcluwe bijvoorbeeld waren afkomstig uit 
families die vele generaties lang het 
jachtpcrsonccl voor de koninklijke jacht 
leverden (Van bverdingen 1984 151) 
9 Naar aanleiding van de oprichtings-
vergadering van de NVJ werd in DNJ (1911, 
nr 3) een lijst van schenkingen en begunstigers 
gepubliceerd Naast eenmalige donaties had een 
aantal heerjagers zich verplicht een vaste 
jaarlijkse bijdrage (minimaal 10 dan wel 
5 gulden) aan de vereniging over te maken 
Jachtopzichters betaalden een jaarlijkse 
contributie van 2 respectievelijk 2 Ά gulden, 
te voldoen in twee termijnen 
10 Zie 'Statuten en Huishoudelijk 
Reglement' van de NVJ (1956, artikel 9) 
11 Zoals Goode (1978 164) heeft betoogd, 
verlenen dergelijke prijzen en premies prestige 
aan activiteiten die 111 injlcricel opzicht weinig 
opleveren en marginaal zijn ten opzichte van de 
centrale belangen van een samenleving In onze 
maatschappij treffen wc dergelijke activiteiten 
vooral aan op het terrein van sport en spel 
12 Sinds de Tweede Wereldoorlog waren 
jachthouders bij de wet verplicht voor hun 
werknemers de 'rentckaart' bij te houden, 
waarin met de lonen ook zegels geplakt werden, 
wat op later leeftijd recht gaf op een 
pensioentje 
13 Helaas beschik ik slechts over onvolledige 
cijfers betreffende de ontwikkeling van het 
aantal jachtopzichters in deze eeuw In de 
jaarverslagen van de NVJ. die tot in dejaren 
vijftig 111 DNJ gepubliceerd werden, werd het 
aantal leden van de jachtopzichtcrsverenigmg 
niet altijd vermeld Bovendien kwam het 
ledental slechts bij benadering overeen met het 
feitelijke aantal jachtopzichters, daar sommige 
geen lid van de vereniging waren Om een 
indruk te geven van de aantalsontwikkeling 
presenteer ik hier enkele cijfers m 1940 telde de 
NVJ 386 leden ( D N | 1940 505-507), 111 1954 626 
(DNJ 1955 845) In 1980 bedroeg het aantal 
particuliere jachtopzichters 574 (rapport 
Taakitellmgjachtopzuhten 1981, Bijlage 3) 
14 Bij de overheid lag de salansgrens voor 
jachtopzichters tussen de 3350 en 3700 gulden 
per jaar (DNJ 1955 697,731) In de particuliere 
sector schommelden de lonen eveneens rond 
deze bedragen In een advertentie in DNJ (1962 
273) werd voor een echtpaar, werkzaam als 
huispersoneel, waarbij de man met jacht-
opzichtcrstakcn zou worden belast, zo'n 75 tot 
110 gulden per week aan salaris geboden 
15 Zie artikel 7 van dejachtwet 1954 (Van 
Leeuwen 1955 176) 
16 In 1980 waren van de 1277 jachtopzichters 
in Nederland 221 werkzaam bij het Rijk (194 111 
een volledige en 27 in een deeltijdbetrckking), 
48 bij een provincie (van wie 1 in deeltijd), 67 
bij een gemeente (van wie 9 in deeltijd), 121 
werkten bij Rijk/provincie/gcmccntc als park­
of boswachter Bij waterschappen waren 14 
jachtopzichters m dienst (van wie 1 in deeltijd), 
bij verenigingen en stichtingen 232 (van wie 199 
in een volledige en 33 in een deeltijdbetrckking), 
447 jachtopzichters waren in particuliere dienst, 
de helft in deeltijd Zie rapport Iaakstilling 
Jachtopzichters (19S1, Bijlage 4) 
17 Het gaat om de motie (nr 40, zitting 
1976-1977, d d 1 maart 1977, handelingen 
13 188) 'Oc Kamer, gehoord de beraadslaging 
over de wijziging van de Jachtwet, 
overwegende, dat het beroep van jachtopzichtcr 
grote waardering geniet en dat m hel algemeen 
gesproken de Nederlandse jachtopzichters een 
belangrijke functie vervullen bij het beheer van 
de Nederlandse fauna, overwegende, dat door 
de toenemende centralisatie van de politie ten 
plattelande een steeds groter deel van de 
toezichthoudende taak van de politie op de 
schouders van de jachtopzicners is komen te 
rusten, tevens overwegende, dat het voor 
particuliere jachthouders steeds moeilijker wordt 
een bevredigende arbeidsovereenkomst met 
jachtopzichters aan te gaan, verzoekt de Minister 
van Landbouw en Visserij, in overleg met zijn 
ambtgenoten van Justitie en van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk, naar 
middelen en wegen te zoeken om de 
jachtopzichters naast hun huidige taak ook te 
belasten met aanverwante taken ter bevordering 
van de zorg voor natuur en landschap, en gaat 
over tot de orde van de dag' (rapport 
Taak^tdhng Jachtopzichters 1981 1) 
18 Rapport TaaksteUmg Jachtopzichters (1981 
Bijlage 4. PP 1-2), DNJ (1975 352) 
19 Vergunningen tot het uitzetten van 
fazanten worden op dusdanige tijdstippen 
verstrekt dat de uitgezette dieren op het 
moment dat de jacht geopend wordt 
gelegenheid hebben gehad zich aan de natuur 
aan te passen (Kramer 1983 126) Tot het 
verbod in 1986 werd 15 augustus als uiterste 
datum aangehouden waarop uitzetten toegestaan 
was (DNJ 1985 82) 
20 Terwijl particuliere jachtopzichters 
vanouds moeite hebben een aanstelling als 
onbezoldigd opsporingsambtenaar te verkrijgen 
(DNJ 1986 95, 375-376), bleek in gesprekken 
met ambtenaren-jachtopzichters dat de 
samenwerking met de politic geen problemen 
oplevert Ambtenaren-jachtopzichters worden 
als collega's door het politiekorps geaccepteerd 
21 In de IJsselrneerpolders is de privatisering 
van het jachttoezicht al gerealiseerd Oit gebied, 
m bezit van Domeinen, werd tot in 1986 
beheerd door ambtenaren-jachtopzichters In 
1986 is het beheer overgegaan naar de stichting 
IJsselrneerpolders, onder voorzitterschap van de 
directeur van de KNJV Deze stichting heeft vier 
jachtopzichters in dienst die, gezien de 
uitgestrektheid van hun werkterrein, slechts een 
coördinerende functie hebben Het wildbchccr 
wordt door de jachtcombinatics die er de jacht 
gehuurd hebben ten uitvoer gebracht In 1992 
zal ook het jachtbeheer in de aangrenzende 
Flcvopoldcrs worden overgedragen aan de 
stichting (DNJ 1986 188-189) 
22 Enkele jaren geleden heeft het voornemen 
van de ministers van Justitie en Binnenlandse 
Zaken om aan jachtopzichters boven de 65 jaar 
de opsporingsbevoegdheid te onlnenien grote 
beroering veroorzaakt m jagerskring (DNJ 1981 
78) Naar schatting zou dit 10% van de 
jachtopzichters treffen, een percentage dat ons 
attent maakt op de mate van vergrijzing in het 
jachttoezicht 
23 De laatste jaren trekt de jachtopzichtcrs-
cursus en het daaraan gekoppelde examen grote 
belangstelling Tussen 1975 en 1982 werd vier 
maal examen afgenomen met in totaal 381 
kandidaten, van wie er 265 slaagden Sinds 1983 
heeft het examen ieder jaar doorgang gevonden, 
met jaarlijks meer dan TOO deelnemers (DNJ 
1983 348, 1986 9S, 1987 51. 1988 71) 
5 SIROPbRS 
ι Romantisering van stropers is ook 
gedocumenteerd voor Frankrijk (Bromberger & 
Dufour 1982 357 e ν ) en Duitsland (fcekardt 
1976 141) 
2 Vanaf de eeuwwisseling tot aan de Tweede 
Wereldoorlog werd m de rubriek 'Voor en uit 
het Jachttoezicht' onder het kopje 
'Moordaanslagen' melding gemaakt van 
botsingen tussen jachtopzichters en stropers 
Deze meldingen waren ontleend aan 
politieberichten, maar bereikten de redactie vaak 
via de broodheren van de succesvolle 
jachtopzichters Na de Tweede Wereldoorlog 
werd deze rubriek omgedoopt in 
'Jachtwetovcrtredingen', later in 'Processen-
Verbaal' Pas in dejaren zeventig is de 
berichtgeving hierover stopgezet 
3 Zie DNJ iy28 6і і-6і2, 1929 4°(>-40!λ 
І 9 3 2 277-27S e n 611-612 
4 Zie UNI 1969 25-26, 1973 277, 1984 
79-81 
5 Tussen 1912 en 1933 gaf Df Nederlandse 
Jager steeds een overzicht van de door de 
rijkspolitie (in samenwerking met 
jachtopzichters) opgemaakte processen-verbaal 
voor jachtwctovcrtrcdingcn in de provincie 
Noord-Holland, gedifferentieerd naar de rayons 
Haarlem, Alkmaar, Hilversum en 
Haarlemmermeer In onderstaande tabel staat 
het totale aantal verbalen vermeld 
1912 321 1920 346 1927 228 
1913 447 1921 306 1928 193 
1914 511 1922 291 1929 176 
1915 488 1923 350 1930 192 
1916 441 1924 294 1931 192 
1917 622* 1925 364 1932 281 
1918 383 1926 276 1933 137 
1919 442 
* waarvan 296 voor lopen op verboden grond 
Al geven deze cijfers geen indruk van de 
werkelijke omvang van de stroperij, zij laten 
toch een tendens zien Dat er omstreeks de 
Eerste Wereldoorlog meer stropers werden 
geverbaliseerd doet vermoeden dat er ook meer 
gestroopt werd Onder de bekeurden bevonden 
zich een aantal recidivisten die herhaaldelijk 
(tussen de 3 en 13 keer) werden geverbaliseerd 
(DNJ 1916 481), hetgeen zou kunnen duiden op 
stropen voor de handel in wild 
6 Uit een artikel in De Nederlandse Jager 
(i9f>3 14-15) blijkt dat stropers in de eerste helft 
van deze eeuw soms als 'schadelijk gedierte' 
werden bestreden De auteur bericht over een 
burgemeester van een dorp m de Achterhoek 
die tijdens een drijfjacht een stroper Opdeed' en 
de man prompt een schot hagel 111 zijn 'dikke 
delen' zond In een ander verhaal gaat het om 
Brabantse regenten die een politiehond kochten 
die voor de politiedienst afgekeurd was omdat 
hij te fel was Deze eigenschap w as zeer welkom 
en werd nog verder getraind ' iedere avond 
gaf men hem zijn eten wanneer het donker was 
Dan kwam er een man met een lantaarn voor 
zijn buik, die zijn bak weggnstc en zo vatte de 
hond een blinde haat op tegen zijn ongrijpbare 
vijand Als hij goed vals was, nam men hem 
mee in het veld en slipte hem wanneer een 
hchtbakker binnen gezichtskring kwam' (ibid ) 
7 Isabel Emmctt, die in dejaren vijftig 
onderzoek verrichtte m etn dorp in Noord-
Wales, heeft ontdekt dat in de lokale stroperij 
een belangrijk mechanisme van belcii<;iiì^rìiss, 
etnische identiteit 111 dit geval, tot uitdrukking 
kwam Zij noemde de lokale stropers dan ook 
'partisanen in vredestijd' (1964 69 e ν ) 
8 Zie ook Bromberger & Dufour (1982 
366), die voor Frankrijk hetzelfde constateren 
9 Hierop zijn talrijke variaties in gebruik 
geweest Een van mijn informanten ging altijd 
alleen lichtbakken hij had een staaflantaarn 
onder de loop van zijn geweer gemonteerd 
Anderen gingen met zijn dricen, waarbij de 
laatste man de taak had eventuele achtervolgers 
afte leiden, zodat zijn collega's in de 
gelegenheid waren zich uit de voeten te maken 
of geweer en buit te doen verdwijnen 
10 Thans heeft een andere 'hobby' vaak de 
plaats ingenomen van het stnkkenzetten, nl het 
'sijsjeslijmen', of zoals de beoefenaars hun 
activiteiten eufemistisch omschrijven het 
'mussenvangen' Het gaat hierbij om het 
bemachtigen van vogels met behulp van 
lijmstokken, vangkooien of netten, met het doel 
de dieren in eigen volières te houden Meestal 
zijn de vangstactivitcitcn op beschermde soorten 
gericht, waarbij de Vogelwet wordt overtreden 
Vandaar het eufemisme 'mussenvangen' Mussen 
zijn immers onbeschermd en het vangen 
daarvan is niet strafbaar In tegenstelling tot 
wildstroperij is het sijsjeslijmen niet gericht op 
het doden van dieren, maar op het levend 
vangen, liefst in een zodanig goede conditie dat 
de vogels hun zang laten horen en zich gaan 
voortplanten Dit onderscheidt een 'liefhebber' 
van commerciële vangers, die meer op 
kwantiteit dan kwaliteit gericht zijn (DNJ 1987 
120) Sijsjcshjmen beperkt zich niet tot 
plattelanders maar komt ook voor bij 
volièrehouders in steden 
11 Voor een gedetailleerde beschrijving van 
moderne stropersmethoden en vangmiddclcn zie 
behetters (1979) Schctters is ambtenaar van de 
veldpolitie en heeft uit hoofde van zijn functie 
een ruime ervaring met stropers Hij beschrijft 
o a het stropen met de lichtbak, met lange 
honden, wildstrikken, vangkooien en vallen, 
netten, fretten en de autostroperij 
12 Zie de Jachtwet 1977, artikelen 60 tot 68, 
in Kramer (1983) 
13- Pochers wensen in het algemeen niet met 
stroperij geassocieerd te worden en distantieren 
zich van malafide praktijken De Nederlandse 
Bond van Pochers en Wildhandelarcn tracht 
door het bevorderen van professionalisering en 
controle van zijn leden het negatieve beeld dat 
ten aanzien van het poeliersbedrij f bestaat, tegen 
te gaan (Beekhuis 1986 6-7). 
14. Uit deze processen-verbaal blijkt dat de 
betreffende jachtopzichtcr 33 personen — allen 
mannen — heeft geverbaliseerd in die tijd. 
Twintig van hen zijn woonachtig in een grote 
stad (meer dan 100 000 inwoners), de rest is 
afkomstig uit omliggende gemeenten. Uit de 111 
de verbalen vermelde adressen kan ik opmaken 
dat ruim de helft van de stadse stropers woont 
in buurten die als 'volkswijk' in deze stad 
bekend staan; in twee gevallen gaat het om 
bewoners van een woonwagenkamp aan de rand 
van de stad. Van de stadse stropers is 80% tussen 
de 20 en 30 jaar; de anderen zijn gemiddeld tien 
jaar ouder Vrijwel alle geverbahseerden 
maakten, onafhankelijk van woonplaats en 
leeftijd, gebruik van een jachtgeweer of 
windbuks. 
15. In zijn inmiddels klassieke studie naar 
delinquentie m subculturen laat Downes (196C)) 
zien dat veelal, maar niet uitsluitend, jongens uit 
de lagere bevolkingsgroepen 111 steden illegale 
activiteiten ontplooien, vaak enkel om de 'kick'. 
16. Kolonel jonkheer Barthold de Beaufort is 
een telg uit een Hugenotengeslacht dat zich aan 
het eind van de middeleeuwen in Holland 
vestigde (Van Hezcwijk 1987 21). Hij heeft een 
officierenloopbaan bij de Cavalerie doorlopen en 
trad na de oorlog in dienst bij de rijkspolitie, 
waar hij m 1953 werd belast met de oprichting 
van de Dienst Luchtvaart van het Korps 
Rijkspolitie (DNJ 1979: 310). 
17. Al rond de eeuwwisseling deden 
heerjagers hun beklag over de lage geldboetes 
die stropers werden opgelegd. Zij achtten het 
geen 'billijk recht' dat rechters vaak volstonden 
met een symbolische straf, bijvoorbeeld één 
gulden of één dag hechtenis (DNJ 1905, nr. 52). 
Tot in onze tijd stak steeds weer de klacht over 
te lage straffen voor stropers de kop op Zie DNJ 
(1935: 55'. 1950: 377, 444; 1961· US)· 
18. Zo heeft de vraag onder welke 
omstandigheden jachtopzichters gebruik mogen 
maken van hun dienstpistool, jagers, juristen en 
politiefunctionarissen lange tijd beziggehouden 
(zie DNJ 1932: 303-304; 19ЗЗ 620-621; 1936: 
413-414, 1937: 442-443; 1938: 469; 1946: 6-7). 
Thans omvat dejachtopzichtcrscursus de 
'Instructies', waarin precies voorgeschreven staat 
tot welke handelingen opsporingsambtenaren bij 
de aanhouding van personen en het 
binnentreden van woningen gerechtigd zijn; zie 
Handleiding Jachltoezichl (1983), lessen 7-10. 
6. WILD 
τ In een gangbare definitie worden onder 'wild' 
begrepen de dieren die 'in het wild' leven (Van 
Dak 1984). 
2. Dit is een houding die de stedelijke 
burgerij in westerse samenlevingen kenmerkt 
(Lófgrcn 1985). In andere samenlevingen, 
bijvoorbeeld onder jagers en verzamelaars, denkt 
men daar anders over; zie Tuan (1984 93 e v.); 
Harns (198s 17^ e v.). 
3. Zie voor bespiegelingen over de relatie 
jager/wild DNJ (1975: ЗіО-^б; 1983 29; 1983: 
668, 1984 393, 413-414; 1986: 348; 1987' 5 0 1 -
^оі) Jaclu en X'atniir (1987, nr 3 24-25). 
4. De meeste vogelsoorten zijn opgenomen in 
de Vogelwet (Binsbergcn 1980) De meeste niet 
in de Jachtwct genoemde zoogdieren, voorts 
reptielen, ainfibiecn, zeezoogdieren en een aantal 
insectensoorten zijn m de Natuurbeschermings­
wet opgenomen (Penning ík Pluggc 1981). De 
Vissenjwet biedt enige bescherming aan zoet- en 
zcewatcrvis De meeste zogenaamd 'lagere' 
diersoorten, zoals insecten, gemeten geen 
wettelijke bescherming. 
5. Beschikking van de Minister van 
Landbouw en Visserij van 8 augustus 1977 
(Kramer 1983. 180-182). 
6 Spreeuw en huismus zijn krachtens de 
Vogelwet 'voor onbepaalde tijd en voor het 
gehele Rijk' onbeschermd verklaard (Argm 
1985, nr. 4 62-63). Kokmeeuw, zilvermeeuw en 
grote mantclmeeuw worden door de Vogelwet 
gerekend tot de voorwaardelijk onbeschermde 
vogels. Dat houdt 111 dat de minister van 
Landbouw om de twee jaar vaststelt of ze al dan 
niet beschermd zijn (ibid.: 53). Voor wat betreft 
zoogdieren zijn bijvoorbeeld mollen, ratten en 
muizen onbeschermde soorten die in de 
volksmond ongedierte heten De laatste jaren 
heeft een nieuwe categorie dieren haar intrede 
gedaan, de zogeheten 'exoten' Deze zijn door 
toedoen van mensen in de natuur 
geïntroduceerd, maar behoren van oorsprong 
met tot de Nederlandse fauna, zoals wasberen, 
beverratten en verwilderde nertsen (Argus ІУ85, 
nr 2/3 13) Voor deze soorten zijn tot nog toe 
geen wettelijke maatregelen getroffen 
7 De vraag waarom herbivore dieren wel en 
carnivore dieren niet voor menselijke 
consumptie geschikt geacht worden, 
beantwoordt Harns (1У85 179) door erop te 
wijzen dat carnivoren een inefficiente ciwitbron 
vormen daar zij dierlijk voedsel moeten vertircn 
om vlees te produceren 
8 De Jachtwet van 1814 bepaalde dat herten 
en reeen alleen met een speciale permissie van 
het opperste jachttoezicht mochten worden 
bejaagd In de wet van 1852 werd deze bepaling 
versoepeld door enige ruimte voor de 
schadcbcstnjding loc te staan, hetgeen echter 
onder streng toezicht van de overheid gebeurde 
(Pelzers 1987 41-42) 
9 Dit krachtens artikel 29 van de Jachtwet 
1857 
10 Konijnen werden vooral voor de 
bosbouw schadelijk geacht, zij knagen aan de 
schors van jonge bomen, waardoor de groei 
vertraagd wordt en misvormingen aan de 
stammen ontstaan Aangezien Nederland 111 de 
vorige eeuw geen omvangrijke bossen meer 
bezat, terwijl de houtcxploitatie vanwege de 
scheeps- en mijnbouw bijzonder lucratief was, is 
het niet verwonderlijk dat de knaagdieren op de 
lijst van te bestrijden diersoorten werden 
geplaatst (Van Voorst tot Voorst ζ d 161-166, 
De Blécourt &. Van Andel 1923 48) Dit was 
echter pas m de tweede helft van de vorige 
eeuw het geval Eerder was wildschadc aan 
gewassen in het kader van de Jachtwet niet 
relevant (Pelzers 1985 143) 
11 Overigens gaf deze wet geen limitatieve 
opsomming van 'schadelijk gedierte' De 
minister van Landbouw kon al naar gelang de 
omstandigheden dieren, ook jachtwild, als 
schadelijk aanwijzen, en wel bij Koninklijk 
Besluit van den I4dcn Februari 1924, S 45, ter 
uitvoering van artikel 57 der Jachtwet 1923 
(Barcnds 1946 119) 
12 Het premiestelsel is bedoeld om het aantal 
vossen zo klein mogelijk te houden Jagers 
wijzen in dit verband op de dreiging van 
hondsdolheid, die onder meer door vossen 
wordt overgebracht Door de vossenstand op 
een laag peil te houden zou de besmettingskans 
gering blijven (Antomsse 1978 99) 
13 Sinds 1956 bestaat de verplichting om 
edelherten, damherten, moeflons en reeen, na 
deze geschoten te hebben, te voorzien van 
metalen merken, die op aanvraag tegelijk met 
de afschotvergunning door de overheid worden 
verstrekt Eenmaal aan het dier bevestigd, 
kunnen ze met meer verwijderd worden zonder 
schade toe te brengen aan het stuk wild Zie 
voor deze als 'merkenregeling' bekend staande 
bepaling, en voor munitie en geweren 
Beschikking van de Minister van Landbouw en 
Visserij van 20 maart 1978, nr J 876, resp 
nr J 7s7, Directie Juridische en Bedrijfs-
organisatorische Zaken - Staat^coiintul 1978, 
nr 59 (Kramer 1983 194-196 en 196-198) 
14 Tijdens de behandeling van het 
wetsontwerp tot wijziging van de Jachtwet in 
1976/1977 is door enkele leden van de Tweede 
Kamer aangedrongen op een onderzoek naar de 
mogelijkheden om te komen tot één wettelijke 
regeling voor de inheemse fauna Deze wens is 
in 1985/1986 bij presentatie van het wetsvoorstel 
voor een nieuwe Vogelwct herhaald (Ontwerp 
Memorie van Toelichting Flora- en Faunawet 
1988 1) 
15 Deze regeling integreert de Vogelwet 
(1936), de Jachtwet (1977), gedeelten van de 
Natuurbeschermingswet (1968), de Wet 
Beschermde Uitheemse Diersoorten en hel 
In- en uitvoerbcsluit bedreigde uitheemse dier-
en plantesoorten 
16 Opening en sluiting van de jacht, alsmede 
de aanwijzing van de jaagbare soorten zal 
voortaan gebeuren door een Algemene 
Maatregel van Bestuur De definitie van wild 
door opsomming van de soorten die daaronder 
vallen, tot nog toe in artikel twee van de 
Jachtwet, zal uit de wet verdwijnen 
17 In december 1986 meldde het dagblad De 
Gelderlander (13-12-1986) dat de pochers in 
Nederland er niet in slagen om wild tot een 
populair vleesgerecht te maken Wel zou er 
steeds meer kip gegeten worden, omdat het 
goedkoop en vlug klaar is. Wild daarentegen 
vmdt de consument duur, moeilijk te bereiden 
en alleen passend bij feestdagen als Kerstmis. De 
consumptie van wild van eigen fornuis is te 
verwaarlozen Zo er al wild gegeten wordt, 
gebeurt dit in restaurants, waar 80% van de hele 
wildafzet geconsumeerd wordt 
iS. In december 1984 maakten verschillende 
dagbladen melding van een actie van een groep 
die zich 'het wildbevrijdingsfront' noemde, 
tegen twee Utrechtse restaurants, waarbij wild 
en ander 'duur' vlees met verf en ammonia 
werd bespoten (DNJ 1986 41). 
19. AI m de tweede jaargang van De 
Nederlandse Jager wijdde cen schrijver cen 
artikelenreeks aan het 'populair maken van de 
jacht' waarbij zijn aandacht vooral uitging naar 
de betekenis van het jachtbednjf voor de 
volkseconomie (DNJ 1896: 72, 73, 74, 75). Aan 
het bcgm van de herste Wereldoorlog volgde 
een reeks over 'Jachtbednjf, Bosch- en 
Landbouwbedrijf (DNJ 1914). Aan het einde 
van die oorlog, die voor de Nederlandse 
economie met zonder gevolgen bleef, bogen 
heerjagers zich over 'Wildstand en jacht in 
verband met voedselschaarste' (DNJ 1918 613). 
In de crisistijd van dejaren dertig was er 
wederom aandacht voor 'Het samengaan van 
boschbednjf en jacht' (DNJ 1939 590) 
20. In 19Я6 heeft het Jachtfonds in totaal 
3.300.000 gulden aan tegemoetkoming in 
wildschade uitbetaald (zie brochure öi; uw 
meuwejachtakte, 1988· 7). 
21 De Stichting Kritisch Faunabeheer heeft 
in 1984 cen 'Schadcsymposium' georganiseerd, 
waarop verschillende opvattingen over jacht als 
een middel ter bestrijding van wildschade naar 
voren kwamen (Argus 1984, nr 3 11-37). 
22. Myxomatose is een virusziekte die zich bij 
konijnen uit door zwellingen en ontstekingen 
aan oogleden, oorbasis en geslachtsdelen. Deze 
ziekte werd in Australie en Europa opzettelijk 
ingevoerd om konijnen te bestrijden (Antomsse 
1978 380). 
23. In dejaren zestig verstrekte het 
Landbouwschap (in samenwerking met het 
Ministerie van Landbouw en Visserij en de 
KNJV) premies voor kraaien: voor een dood 
exemplaar werd 75 cent uitbetaald (DNJ 1963: 
128). De KNJV stimuleerde 'kraaienacties', 
waarbij jagers m een bepaalde streek er 
gezamenlijk op uittrokken om zoveel mogelijk 
kraaien te schieten (DNJ 1963: 260). Al behoeft 
het vaak dergelijke acties om jagers tot het 
afschieten van kraaien te bewegen, ze zijn wel 
geïnteresseerd in methoden om kraaien zo 
effectief mogelijk te doden. Vroeger werden 
voor dit doel vaak gifeicren gebruikt, doch het 
gebruik van gif bij de schadebestrijding werd in 
1977 wettelijk verboden. Sindsdien trachten 
jagers een vergunning voor een zogenaamde 
kraaienvangkooi die bijzonder effectief is - op 
plaatsen te krijgen waar kraaien ш grote 
concentraties optreden, zoals bij vuilnisbelten 
(Antomsse 1978: 356-357) Recent hebben 
kraaicnschictactics tot protesten van Kritisch 
Faunabeheer geleid De stichting heeft 
tevergeefs getracht deze acties in een kort 
geding te laten verbieden (De 7 e /f(¡raaf 4-4-
1989; Dagblad van liet Noorden 6-4-1989, De 
Volkskrant 6-4, 10-4 en 12-4-1989) 
24 Zie ook Ortega Y Gasset (1959· 67): 
'Door middel van africhting brengt de mens 
zekere vormen van menselijk handelen op het 
dier over D.w ζ dat het tam maken het beest 
gedeeltelijk ontdierhjkt en gedeeltelijk 
vermenselijkt.' 
25. Damherten worden wel eens als ' import' 
of 'exotisch wild' gezien omdat zij na de laatste 
ijstijd uit Furopa verdwenen. Door de 
Romeinen werden damherten weer 
geïntroduceerd; vooral in Fngeland werden zij 
in parken gehouden, waaruit individuen 
ontsnapten en verwilderden (Argus 1985, nr. 4: 
32; Antomsse 1978. 25-26). 
26. Moeflons werden aan het begin van deze 
eeuw in omrasterdc gebieden op de Hoge 
Vcluwc (1921) uitgezet (Antomsse 1978· 29). 
27. Utilitaire argumenten tegen de jacht op 
meeuwen waren destijds, deze vogels zijn niet 
eetbaar, de jacht zal de aantallen niet kunnen 
terugdringen omdat meeuwen volop profiteren 
van het bestaan van vuilnisbelten, bovendien zal 
het publiek een slechte indruk krijgen van deze 
in zijn ogen zinloze schietenj (DNJ 1985: 44). 
З і б 7 JACHT 
ι Dit grapje zinspeelt op de uiterlijke 
overeenkomsten tussen hazen en konijnen, 
waardoor met-jagers en minder ervaren leden 
van het Groene Gilde deze twee soorten door 
elkaar halen I lazen schuilen boven de grond in 
een leger, een uitholling in de bodem, terwijl 
konijnen in holen onder de grond leven Hazen 
kunnen daarom niet 'onderlopen' 
2 Zie over utilitaire overwegingen bij de 
kleding D Ì Scdrrlaiidic Jager (1988 287) 
Andere dan utilitaire overwegingen 
(symbolische en rituele bijvoorbeeld) bij de 
keuze van kleding en kleur wijst een boswachter 
in een interview met De \'olkskrtmt (25-6-1988) 
van de hand 
3 Met 'vogelaar' worden personen aangeduid 
die ter observatie (en soms telling) van vogels 111 
het veld vertoeven Soms gaat het hierbij om 
leden van de provinciaal georganiseerde Bond 
van Vogelwachtcn, soms om leden van de 
Vereniging tot Bescherming van Vogels, maar 
vaak ook om recreanten 
4 Hiervoor is een grote keuze aan 
mechanische lokinstrumcntcn in de handel 
verkrijgbaar, zoals ganzefhmjes en hazeklagers 
Fen geoefend jager volstaat echter met zijn 
eigen stem en 'natuurlijke' hulpmiddelen HIJ 
weet bijvoorbeeld het fiepen van een reegeit 
natuurgetrouw na te bootsen met een blad of 
grasspriet tussen zijn lippen 
j Volgens I lermans is de term 'halah' 
afgeleid van het Frans ha, la ht 'ha, daar ligt 
'ie', een signaal dat bij de /w/oiw-jachc gebruikt 
werd om aan te geven dat het hert omsingeld is 
Andere mogelijke oorsprongen een 
samentrekking van de jagerroep 'hallo halli', dan 
wel van het 'halleluja' (Hermans 1947 134-14 s) 
6 Aan het tableau uitleggen wordt aandacht 
besteed in de 'Jachtcursus' (PBNA, les 11, ρ l6) 
en door Antomsse (1978 310) 
7 Het verdelen van het tableau onder de 
aanwezige |agcrs en drijvers is één mogelijkheid 
Soms worden de eetbare dieren naar een poelier 
gebracht en de met-eetbare vernietigd 
8 De eerlijkheid gebiedt mij te vermelden 
dat ik het hier beschreven ritueel voor grofwild 
met heb meegemaakt gedurende mijn veldwerk 
m Nederland Alhoewel ik herhaaldelijk aan een 
bokkenjacht heb deelgenomen, is 111 mijn 
aanwezigheid geen dier geschoten Ik moest 
daarom terugvallen op mijn veldwerkervaring 
m een Oostenrijks Jagdrevier (zie Dables 1983) en 
op de uiteenzetting in Antomsse (1978 306-310) 
9 Hiervoor komen slechts de vier 'edele' 
houtsoorten 111 aanmerking, namelijk eik, den, 
spar en els (Antonisse 1978 307) 
10 Voor wat betreft de voor drijfjachten 
geschikte wildsoorten is de jacht in januari nog 
slechts op fazantehanen (en konijnen) geopend 
11 Geen ander symbool van de jacht is zo 
sterk verbonden met noties van vruchtbaarheid 
en wedergeboorte als de Heilige Hubertus (Van 
den Broek 1987) Volgens de legende leefde 
deze schutspatroon van de jagers eind 7de, begin 
8ste eeuw Hij, een zijn religieuze plichten 
verzakende edelman, ontmoette tijdens een jacht 
een hert dat een kruisbeeld tussen de takken van 
het gewei droeg Tegelijkertijd hoorde hij een 
stem. de stem Gods, die hem terechtwees 
wegens zijn zondig leven Hubertus toonde 
berouw en trok zich terug 111 een klooster Later 
werd hij bisschop van Maastricht-Tongeren 
Door zijn onvermoeibare inzet voor de 
bestrijding van het heidendom onder de jagende 
stammen in de Ardennen werd Hubertus door 
de katholieke kerk heilig verklaard 1 lubertus 
werd uitverkoren om de 111 deze contreien 
hardnekkig voortbcslaande verering van 
vruchtbaarheidssymbolen te vervangen (ibid 
30-32) Heidense symbolen, zoals het hert, 
maakten plaats voor aan het christelijke geloof 
gerelateerde, zoals het kruis Het hert werd 111 
heel Furopa vanouds geassocieerd met 
vernieuwing, verjonging en wederopstanding 
uit de dood (ibid 30) De jaarlijkse cyclus van 
het opzetten en afwerpen van het gewei had 
voor vele culturen de gedachte san kracht, 
wedergeboorte en eeuwig leven in zich In het 
christelijk geloof zijn deze aspecten 
onlosmakelijk met Christus verbonden, die met 
het kruis gesymboliseerd wordt 
12 De preoccupatie met vruchtbaarheid blijkt 
ook int de gewoonte om recgeiten'en hinden", 
die 111 hun tweedejaar nog niet beslagen" zijn, 
af te schieten Dit geldt eveneens voor oude 
geiten en hinden die gust'blijvcn Naast 
utilitaire overwegingen (deze dieren hebben 
geen 'nut' meer) spelen hier ook ideeën omtrent 
de continuïteit en groei van de wildstand een 
rol, zij moeten plaatsmaken voor vruchtbare 
dieren 
ii Tot in de negentiende eeuw gebruikten 
jagers zogenaamde voorladers", waarbij het 
kruit en de kogel of het schroot door de 
loopmonding ingebracht en met de laadstok 
aangestampt worden Dit was een omslachtige 
en tijdrovende bezigheid (Dam 1953 217-218) 
14 De eerste omvattende uiteenzetting over 
jachtetiquette was het m 1911 111 het Frans 
verschenen bock Li' Sai'Oir-Vwre à la G/iuw 
Usages el bienséances lynécétiquei, geschreven door 
Michel Anty, een landbouwingenieur en doctor 
in de rechten Dit werk werd vertaald en in zijn 
geheel 111 De Nederlaiida Jager afgedrukt, bij 
gebrek aan Nederlandstalige etiquettcbockcn op 
het gebied van de jacht 
1 ·; Deze bezorgdheid kwam ook tot 
uitdrukking in het toenemende aantal 
publikaties over (drijfiacht-)etiqucttc in dejaren 
zestig In 1965 verscheen 111 De Sederlmidse Jager 
een reeks artikelen getiteld 'Jachtetiquette', in 
1966 een vergelijkbare serie, getiteld 'Raad voor 
de daad', die vooral tot beginnende jagers 
gericht was 
8 WI-IDFLIJKHCID 
1 Dit neemt niet weg dat ook de meest 
gezaghebbende woordenlijst van de Nederlandse 
jagerstaai, Hermans' ]agersu>oordcnhoek, met een 
zeer algemene omschrijving volstaat Daarin 
heet wcidehjk 'jachtmatig, dat wat met de 
regels van het weidwcrk nauwkeurig 
overeenkomt, dus ook alles wat voor den jager 
en den hond bij di jacht passend, geschikt blijkt 
Weidman heet 'een jager die de jacht wcidehjk 
beoefent' (Hermans 1947 398) 
2 'Gedrags- en wcidchjkheidsnormen voor 
de Nederlandse jagers' ben stelsel van gedrags-
cn weidehjkheidsregels, goedgekeurd en 
vastgesteld door de Algemene Vergadering der 
KNjv op 10 juni 1978 Zie onder punt E 'Zijn 
houding ten opzichte van zijn medemens' 
3 licschikking van de Minister van 
Landbouw en Visserij van 20 maart 1978, 
n r
 J 7^ 7> Directie Juridische en Bedrijfs-
organisatorische Zaken - Staatscourant 178, 
nr S9 (Kramer 1983 196-98) 
4 De aanbevolen schootsafstand bedraagt bij 
herten 1 ^o meter en bij reeen 80 meter 
(Antonisse 1978 74) 
5 Bij voorkeur het schot op het schouderblad 
(bladschot), waardoor de belangrijkste 
bloedvaten en beide longvlcugels geraakt 
worden, wat onmiddellijk dodelijk is (Antonisse 
1978 74-75) 
6 Dit geldt niet voor de jacht op wilde 
zwijnen, deze mogen ook op drijfjacht 
geschoten worden Hierbij speelt vooral de 
schade die deze dieren aan landbouwgewassen 
kunnen veroorzaken een rol 
7 Ook het gebruik van het hagelgeweer, het 
kaliber en de te gebruiken hagelsoort zijn 
wettelijk voorgeschreven Vgl noot 4 hierboven 
en Antonisse (1978 23^-241) 
8 F en richtkijkcr verhoogt de precisie 
waarmee het schot wordt aangedragen en is 
daarom met het oog op weidehjkhcid aan te 
bevelen (Antonisse 1978 2C1C)) 
9 Al in 1590 was 111 Straatsburg de Duitse 
vertaling verschenen van een van de meest 
invloedrijke Franse werken, namelijk ƒ a Venene 
van Comte Jacques du Foinlloux In de 
zeventiende eeuw waren 111 Duitsland drie 
verschillende uitgaven beschikbaar van /-f l.wre 
de ia Chasse, geschreven door de Franse edelman 
Gaston Phoebus Ook La Chatte Royale van 
koning Karel ix van Frankrijk werd vertaald en 
111 Duitsland uitgegeven (Hobusch 1978 98) 
10 In Frankrijk maakt men een onderscheid 
tussen chasse, klemwildjacht, en penene, 
grofwildjacht (Hermans 1947 398) Daarmee is 
tevens een sociaal verschil gegeven, dat uit de 
tijd van het absolutisme dateert Toen legde de 
koning een claim op de venene op heel zijn 
grondgebied, terwijl de chasse in de provincies 
ook door de plaatselijke adel mocht worden 
beoefend (Bûcher 1982 269-271) 
11 Deze ceremonie bestond uit het 
overhandigen van het jachtwapen, waarbij de 
aspirant een oorvijg van zijn leermeester 
ontving, die daarbij de volgende woorden sprak 
'Dies leidest du jetzt von mir, und hinfort nicht 
mehr, weder von mir noch von einem andern'' 
(Frevert 1965 19) Zowel door de symbolische 
lijfstraf als door het ontvangen van wapens werd 
de jonge Weidmann gehard en weerbaar 
Voortaan mocht hij geen aantasting van zijn 
fysieke integriteit meer dulden, 70 luidde de 
opdracht van /yn leermeester 
12 liege is afgeleid van hegen, d.w.ζ met een 
Hag of Gehege omgeven, dus omheinen en 
beschermen (Hermans 1947: 143). 
13 In bngeland wordt de hunt tot op heden 
gereden. Bij gebrek aan vossen volgt men vaak 
een kunstmatig spoor van vosscnurine (Howe 
1981: 297). 
14 Vossen zijn omni voor, zij leven van 
bessen, wortels, vlees en aas. Vooral om dit 
laatste worden ze voor menselijke consumptie 
niet geschikt geacht Howe meldt dat men 
vossen in bngeland als pests categoriseert, 
ongedierte (1981 294). Volgens Flias werd 
vossevlces wel genuttigd door de arme 
plattelandsbevolking 111 het achttiende-eeuwse 
bngeland (1986 ifir). 
15. Versobering kenmerkte de 
hofsamenleving onder de langdurige regering 
van koningin Wilhelmina (Van den Bosch 1979 
343) 
16. Voor jagers rees de vraag· 'Hoever mogen 
we gaan?', een vraag die door Cartouche, 
hoofdredacteur van De S'ederlatidie Jager, 
expliciet aan de orde gesteld werd toen op 
ballistisch terrein weer een nieuw technisch 
snufje op de markt verscheen: 'Toch zal wel 
ergens een grens moeten komen te liggen, dat is 
duidelijk. Dij iedere vorm vanjachi horen 
spelregels, die beide partijen een kans geven. ... 
Voor ons blijft het altijd m de eerste plaats nog 
jacht! Met al het avontuur en de romantiek die 
daarbij hoort, en zeker een ridderlijk gedrag 
tegenover het wild' (DNJ 1969 311). 
17 De KNJV heeft destijds een rechtszaak 
tegen hem aangespannen en verloren. Het 
bestuurslid hoefde zijn woorden niet en publique 
terug te nemen. De rechter achtte de KNJV niet 
ontvankelijk voor deze beschuldiging daar deze 
met tegen bepaalde personen was gericht (DNJ 
1975: 609, 648). 
18. Zie bijvoorbeeld Gallacher {Argus 1977, 
nr 2' 8) als voorzitter van Kritisch Faunabeheer, 
en Maréchal (1981: 36). 
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